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Acronyms	  and	  abbreviations	  relating	  to	  the	  South	  African	  curriculum	  
C2005:	  	  Curriculum	  2005	  was	  the	  first	  major	  revision	  of	  the	  curriculum	  implemented	  in	  South	  Africa	  post	  apartheid.	  	  
OBE:	  	  Outcomes	  Based	  Education	  is	  the	  philosophy	  on	  which	  C2005	  was	  based.	  
RNCS:	  The	  Revised	  National	  Curriculum	  Statement	  was	  produced	  to	  replace	  C2005	  after	  a	  review	  of	  the	  difficulties	  experienced	  implementing	  C2005.	  It	  set	  out	  the	  curriculum	  for	  grades	  0	  –	  9.	  
NCS:	  The	  National	  Curriculum	  Statement	  was	  implemented	  in	  2006	  and	  set	  out	  the	  curriculum	  for	  grades	  10	  –	  12	  in	  South	  Africa.	  	  
MNCS:	  The	  Mathematics	  National	  Curriculum	  Statement	  is	  the	  section	  of	  the	  NCS	  that	  deals	  specifically	  with	  the	  subject,	  Mathematics.	  This	  is	  the	  curriculum	  that	  is	  the	  subject	  of	  the	  research	  in	  this	  thesis.	  
LO:	  Learning	  Outcome.	  The	  content	  of	  the	  MNCS	  was	  organised	  into	  learning	  outcomes.	  
CAPS:	  Curriculum	  and	  Policy	  Statements	  is	  the	  curriculum	  that	  will	  replace	  the	  NCS	  in	  grade	  12	  in	  2014.	  
GET	  band:	  The	  General	  Education	  and	  Training	  band	  refers	  to	  grades	  0	  –	  9.	  
FET	  band:	  The	  Further	  Education	  and	  Training	  band	  refers	  to	  grades	  10	  –	  12.	  
A	  brief	  note	  about	  the	  South	  African	  school	  curriculum	  In	  South	  African	  there	  is	  a	  single	  national	  curriculum	  created	  for	  each	  subject	  that	  schools	  need	  to	  follow.	  Learners	  are	  examined	  at	  the	  end	  of	  grade	  12	  in	  a	  set	  of	  school-­‐leaving	  examinations	  that	  are	  set	  and	  marked	  centrally.	  These	  school-­‐leaving	  examinations	  are	  popularly	  known	  as	  “the	  matric	  exams”.	  Commercial	  publishers	  produce	  textbooks	  in	  South	  Africa	  but	  the	  textbooks	  need	  to	  be	  approved	  by	  the	  national	  Department	  of	  Basic	  Education1	  for	  use	  in	  schools.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




Abbreviations	  I	  use	  for	  the	  textbooks	  referred	  to	  in	  this	  thesis	  
CM:	  Classroom	  Mathematics	  
OTM:	  On	  Track	  with	  Mathematics	  
Acronyms	  relating	  to	  the	  theoretical	  work	  I	  use	  in	  the	  thesis	  
ORF:	  The	  Official	  Recontextualising	  Field	  	  
PRF:	  The	  Pedagogic	  Recontextualsing	  Field	  
GRD:	  General	  Regulative	  Discourse.	  	  
GI:	  Geometry	  I	  
GII:	  Geometry	  II	  
GIII:	  Geometry	  III	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1.1 The	  context	  
















wanted	  to	  look	  in	  detail	  at	  what	  all	  this	  might	  mean	  for	  the	  type	  of	  mathematics	  a	  schoolteacher	  would	  be	  offered	  as	  the	  mathematics	  required	  for	  the	  classroom.	  	  Although	  the	  rhetoric	  around	  C2005	  initially	  discouraged	  reliance	  on	  textbooks	  (Department	  of	  Basic	  Education,	  2009)	  the	  review	  of	  C2005	  specifically	  refuted	  this	  claim	  and	  underscored	  the	  importance	  of	  textbooks	  and	  other	  learner	  teacher	  support	  material	  in	  the	  classroom	  (Department	  of	  Education,	  2000).	  The	  centrality	  of	  textbooks	  in	  mathematics	  classrooms	  internationally	  has	  been	  well-­‐reported	  (Ball	  &	  Cohen,	  1996;	  Collopy,	  2003;	  Dede,	  2006;	  Haggarty	  &	  Pepin,	  2002;	  Lianghuo	  &	  Yan,	  2000;	  Nicol	  &	  Crespo,	  2006;	  Pepin	  &	  Haggarty,	  2007)	  and	  for	  many	  teachers	  they	  are	  the	  main	  guide	  as	  to	  what	  to	  teach	  in	  the	  classroom	  and	  the	  main	  source	  for	  classroom	  tasks.	  Throughout	  the	  various	  incarnations	  of	  the	  new	  curriculum,	  textbooks	  in	  South	  Africa	  have	  had	  to	  be	  submitted	  to	  the	  Department	  of	  Education	  (at	  some	  stages	  this	  was	  done	  at	  national	  level	  at	  other	  provincial	  level)	  and	  have	  been	  vetted	  for	  compliance	  to	  the	  curriculum.	  Despite	  this	  vetting	  process	  a	  brief	  look	  at	  the	  textbooks	  produced	  shows	  there	  was	  room	  for	  different	  interpretations	  of	  the	  curriculum.	  For	  these	  reasons	  a	  deeper	  analysis	  of	  the	  curriculum	  together	  with	  the	  textbooks	  was	  needed	  in	  order	  to	  provide	  insight	  into	  the	  type	  of	  mathematics	  that	  was	  constituted.	  Because	  I	  wanted	  to	  look	  in	  detail	  at	  what	  was	  constituted	  as	  school	  mathematics	  and	  at	  the	  relationship	  between	  the	  social,	  educational	  and	  mathematical	  forces	  that	  were	  at	  play,	  I	  recognized	  that	  I	  would	  need	  to	  narrow	  my	  scope.	  The	  curriculum	  divides	  schooling	  into	  two	  bands:	  the	  first	  band,	  the	  General	  Education	  and	  Training	  Band	  (GET),	  encompasses	  grades	  0	  –	  9,	  and	  the	  second	  band,	  the	  Further	  Education	  and	  Training	  Band	  (FET),	  encompasses	  grades	  10	  –	  12.	  I	  chose	  to	  focus	  on	  the	  FET	  band	  as	  it	  is	  at	  this	  point	  that	  learners	  in	  South	  Africa	  are	  allowed	  to	  choose	  whether	  or	  not	  to	  study	  mathematics	  as	  a	  subject.2	  I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  












Thus	  I	  anticipated	  seeing	  significant	  changes	  in	  the	  approach	  to	  geometry	  in	  the	  new	  curriculum	  and	  textbooks,	  and	  to	  see	  tensions	  between	  the	  socio-­‐political,	  educational	  and	  mathematical	  demands	  that	  help	  shape	  the	  approach.	  
1.2 The	  research	  questions	  




interested	  in	  judging	  how	  well	  the	  textbooks	  aligned	  with	  the	  curriculum,	  or	  in	  evaluating	  the	  textbooks	  and	  curriculum	  as	  good	  or	  bad.	  My	  interest	  was	  to	  understand	  the	  kind	  of	  geometry	  that	  was	  constituted	  by	  the	  curriculum	  and	  textbooks,	  to	  understand	  the	  forces	  that	  played	  a	  role	  in	  this	  process	  and	  to	  understand	  some	  of	  the	  challenges	  that	  this	  geometry	  would	  produce	  for	  teachers.	  	  	  Thus	  my	  research	  questions	  are:	  1.	  What	  geometrical	  knowledge	  is	  constituted	  by	  the	  MNCS	  and	  two	  key	  South	  African	  grade	  10	  mathematics	  textbooks	  and	  how	  is	  it	  so	  constituted?	  2.	  What	  factors	  and	  constraints	  shape	  what	  is	  constituted	  as	  geometrical	  knowledge	  for	  teaching	  through	  the	  curriculum	  and	  textbooks?	  In	  order	  to	  answer	  these	  questions	  I	  did	  an	  in-­‐depth	  analysis	  of	  the	  MNCS.	  I	  chose	  two	  key	  South	  African	  mathematics	  textbooks	  and	  analysed	  the	  geometry	  chapters	  in	  these	  textbooks.	  I	  identified	  key	  players	  in	  the	  official	  recontextualising	  field	  and	  interviewed	  them	  about	  the	  way	  in	  which	  the	  curriculum	  was	  constructed	  and	  the	  factors	  that	  influenced	  the	  choices	  that	  were	  made	  in	  this	  process.	  I	  also	  interviewed	  the	  authors	  of	  the	  textbooks	  as	  agents	  in	  the	  pedagogic	  recontextualising	  field	  and	  discussed	  with	  them	  the	  factors	  that	  shaped	  their	  choices	  in	  writing	  the	  textbooks.	  
1.3 Outline	  of	  chapters	  	  
The	  following	  is	  a	  brief	  outline	  of	  chapters	  in	  this	  dissertation	  








(2002)	  and	  argue	  that	  these	  paradigms	  provide	  a	  useful	  way	  of	  analyzing	  the	  geometry	  sections	  of	  the	  curriculum	  and	  textbooks.	  	  
1.3.3 Chapter	  3:	  Research	  design	  and	  methodology	  In	  this	  chapter	  I	  describe	  how,	  following	  Brown	  and	  Dowling	  (1998),	  I	  developed	  a	  language	  of	  description	  through	  an	  ongoing	  dialogic	  conversation	  between	  the	  theoretical	  and	  empirical	  fields.	  I	  describe	  the	  key	  elements	  of	  the	  theoretical	  field	  as	  being	  the	  adaption	  of	  Bernstein’s	  pedagogic	  device	  which	  provides	  an	  overall	  framing	  of	  the	  study,	  the	  use	  and	  development	  of	  the	  four	  orientations	  to	  mathematics	  that	  Graven	  (2002)	  identified	  in	  her	  analysis	  of	  the	  South	  African	  curriculum	  for	  grades	  R	  –	  9	  which	  helped	  structure	  the	  analysis.	  In	  relation	  to	  the	  empirical	  field,	  I	  outline	  the	  texts	  from	  the	  official	  recontextualising	  field	  I	  analysed	  and	  discuss	  which	  agents	  in	  the	  official	  recontextualising	  field	  I	  chose	  to	  interview.	  I	  motivate	  my	  selections	  of	  textbooks	  from	  the	  pedagogic	  recontexualising	  field	  and	  the	  agents	  in	  the	  pedagogic	  recontextualising	  field	  I	  chose	  to	  interview.	  I	  discuss	  my	  ethical	  considerations	  using	  the	  framework	  suggested	  by	  Stutchbury	  and	  Fox	  (2009).	  I	  explain	  how	  the	  analysis	  of	  the	  data	  was	  done.	  In	  particular	  I	  provide	  an	  overview	  of	  the	  curriculum	  document	  and	  show	  how	  this	  was	  divided	  up	  for	  analysis.	  I	  also	  discuss	  how,	  adapting	  the	  TIMSS	  textbook	  analysis	  framework	  (Valverde,	  Bianchi,	  Wolfe,	  Schmidt,	  &	  Houang,	  2002),	  I	  created	  and	  categorised	  blocks	  in	  the	  textbooks	  which	  became	  the	  unit	  of	  analysis	  in	  the	  textbook	  analysis.	  Finally	  I	  briefly	  discuss	  issues	  of	  validity	  in	  the	  research.	  	  








Houdement	  and	  Kuzniak’s	  (2003)	  paradigms	  of	  geometry.	  This	  is	  reported	  separately	  in	  chapter	  7.	  	  




2 Literature	  review	  and	  theoretical	  framework	  
2.1 Bernstein	  and	  educational	  change	  




and	  social	  relations	  regulating	  pedagogic	  transmission	  and	  to	  examine	  their	  effects	  on	  the	  production	  and	  reproduction	  of	  consciousness	  in	  schools”	  (p183).	  In	  what	  follows	  below	  I	  outline	  Bernstein’s	  notion	  of	  the	  pedagogic	  device	  and	  discuss	  how	  it	  frames	  my	  study.	  	  	  
2.2 The	  pedagogic	  device	  as	  framework	  for	  my	  study	  




The	  arena	  of	  the	  pedagogic	  device	  is	  summarised	  by	  Maton	  and	  Muller	  (2007)	  as	  shown	  in	  table	  1	  below.	  Here	  they	  identify	  the	  rules	  which	  regulate	  each	  field,	  the	  kinds	  of	  symbolic	  structures	  in	  which	  knowledge	  is	  presented,	  the	  principle	  types	  of	  knowledge	  and	  the	  typical	  sites	  in	  which	  that	  knowledge	  exists.	  
Field	  of	  practice	   Production	   Recontextualisation	   Reproduction	  
Form	  of	  
regulation	  




knowledge	  structure	   curriculum	   pedagogy	  and	  evaluation	  
Principal	  types	   hierarchical	  and	  horizontal	  knowledge	  structures	  
collection	  and	  integrated	  curricular	  codes	  
visible	  and	  invisible	  pedagogies	  
Typical	  sites	   research	  papers,	  conferences,	  laboratories	  
curriculum	  policy,	  textbooks,	  learning	  aids	  
classrooms	  and	  examinations	  








these	  two	  disciplines	  is	  suggested	  by	  the	  pedagogic	  device	  itself	  as	  they	  are	  two	  key	  areas	  of	  the	  field	  of	  production	  that	  are	  recontextualised	  in	  the	  production	  of	  the	  pedagogic	  discourse	  I	  will	  be	  analysing.	  	  On	  a	  theoretical	  level,	  although	  the	  pedagogic	  device	  is	  described	  as	  recontextualising	  knowledge	  from	  the	  field	  of	  production	  to	  produce	  pedagogic	  discourse,	  it	  is	  not	  entirely	  clear	  what	  knowledge	  from	  the	  field	  of	  production	  is	  implied	  and	  I	  question	  whether	  this	  recontextualisation	  happens	  in	  a	  straightforward	  unidirectional	  manner.	  Thus	  it	  was	  important	  for	  me	  to	  look	  carefully	  at	  how	  Bernsteinian	  scholars	  (and	  their	  critics)	  talk	  about	  recontextualisation	  and	  to	  pay	  particular	  attention	  to	  what	  knowledge	  they	  refer	  to	  as	  being	  recontextualised	  in	  the	  pedagogic	  device.	  Doing	  this	  would	  provide	  me	  with	  a	  stronger	  model	  of	  the	  device	  that	  would	  provide	  a	  framework	  for	  the	  organisation	  of	  my	  data.	  In	  what	  follows	  below	  I	  discuss	  the	  work	  I	  drew	  on	  to	  provide	  deeper	  insights	  into	  recontextualisation	  and	  draw	  on	  these	  to	  present	  the	  model	  I	  have	  used	  to	  frame	  my	  study.	  	  One	  clear	  implication	  in	  much	  of	  the	  writing	  using	  the	  pedagogic	  device	  is	  that	  school	  mathematics	  is	  a	  recontextualised	  version	  of	  the	  academic	  discipline	  of	  mathematics.	  For	  example,	  Morgan,	  Tsatsaroni	  and	  Lerman	  (2002,	  p448)	  state	  that	  school	  mathematics	  is	  “a	  pedagogic	  discourse	  formed	  through	  the	  recontextualising	  of	  the	  specialised	  discourse	  of	  mathematics”.	  Many	  Bernsteinian	  theorists	  are	  unequivocal	  that	  Bernstein	  asserts	  the	  recontextualisation	  is	  a	  selection	  from	  the	  field	  of	  production	  (Apple,	  2002;	  Ensor,	  2004).	  Bernstein	  himself,	  using	  school	  physics	  as	  an	  example,	  states	  clearly	  that	  a	  selection	  is	  made	  from	  “the	  totality	  of	  practices	  which	  is	  called	  physics	  in	  the	  field	  of	  production	  of	  physics”	  (Bernstein,	  1996,	  p48).	  However	  the	  notion	  of	  recontextualisation	  is	  not	  precisely	  defined	  by	  Bernstein	  or	  those	  who	  have	  used	  him.	  Using	  the	  example	  of	  school	  physics	  Bernstein	  states:	  
























is	  studied	  at	  school	  level	  is	  over	  a	  century	  old:	  what	  is	  being	  pedagogised	  is	  not	  from	  the	  current	  field	  of	  production,	  and	  this	  needs	  to	  be	  taken	  into	  consideration	  in	  the	  analysis.	  	  	  
2.3 Literature	  review	  
The	  framing	  of	  the	  study	  indicated	  that	  the	  curriculum	  and	  textbooks	  would	  be	  the	  two	  main	  artefacts	  to	  be	  analysed.	  This	  in	  turn	  necessitated	  a	  review	  of	  relevant	  literature	  dealing	  specifically	  with	  current	  trends	  in	  curricula	  and	  textbooks	  and	  in	  the	  way	  in	  which	  they	  have	  been	  analysed.	  In	  addition,	  my	  desire	  to	  look	  specifically	  at	  the	  nature	  of	  geometry	  in	  the	  curriculum	  and	  textbooks	  required	  that	  I	  explore	  some	  of	  the	  key	  issues	  in	  the	  learning	  and	  teaching	  of	  geometry	  present	  in	  the	  literature.	  	  




Each	  of	  these	  areas	  of	  research	  are	  discussed	  in	  more	  depth	  below.	  




in	  the	  curriculum,	  but	  not	  in	  the	  qualifications	  deemed	  to	  be	  at	  a	  similar	  level	  to	  the	  MNCS	  (Umalusi	  et	  al.,	  2010).	  In	  relation	  to	  my	  study,	  these	  international	  comparisons	  indicated	  that	  there	  was	  no	  international	  norm	  for	  what	  a	  geometry	  curriculum	  should	  be.	  This	  is	  important	  to	  note	  because	  a	  dominant	  international	  view	  of	  what	  geometry	  should	  be	  taught	  at	  this	  level	  could	  exert	  a	  powerful	  influence	  over	  selection	  of	  content	  into	  a	  curriculum.	  The	  variability	  between	  countries	  in	  terms	  of	  geometry	  in	  high	  school	  meant	  that	  at	  the	  time	  the	  MNCS	  was	  created	  there	  was	  no	  single	  norm	  to	  follow	  in	  terms	  of	  the	  specific	  geometry	  to	  include	  in	  the	  curriculum.	  However	  there	  was	  a	  strong	  reform	  movement	  in	  mathematics	  education	  that	  privileged	  mathematical	  practices	  over	  content.	  I	  describe	  this	  in	  greater	  detail	  below.	  












suggests	  that	  the	  same	  form	  (e.g.	  the	  presence	  of	  activities	  in	  the	  textbook)	  can	  occur	  with	  many	  different	  underlying	  motives	  and	  different	  resulting	  effects.	  This	  brief	  overview	  of	  the	  reform	  movement	  in	  mathematics	  education	  highlights	  some	  of	  the	  aspects	  of	  mathematics	  education	  reform	  that	  serve	  as	  an	  important	  background	  to	  my	  study.	  In	  chapters	  4,	  5,	  6	  and	  7,	  as	  I	  analyse	  the	  influences	  on	  the	  MNCS	  and	  textbooks	  more	  closely,	  I	  will	  draw	  further	  on	  this	  field	  of	  literature	  and	  discuss	  aspects	  of	  it	  in	  greater	  detail.	  	  The	  influence	  of	  the	  reform	  movement	  on	  mathematics	  curricula	  internationally	  signalled	  the	  importance	  of	  looking	  at	  the	  orientation	  to	  mathematics	  in	  the	  South	  African	  curriculum.	  For	  this	  I	  drew	  on	  the	  work	  of	  Graven,	  which	  was	  further	  elaborated	  by	  Parker,	  that	  I	  discuss	  in	  detail	  below.	  	  
2.3.1.3 Orientations	  to	  mathematics	  in	  the	  South	  African	  curriculum	  In	  Graven’s	  (2002)	  analysis	  of	  the	  original	  C2005	  General	  Education	  and	  Training	  (GET)	  band	  for	  the	  Learning	  Area	  Mathematical	  Literacy,	  Mathematics	  
and	  Mathematical	  Sciences	  (MLMMS)3	  she	  identifies	  four	  different	  orientations	  to	  mathematics.	  She	  identifies	  these	  as	  orientations	  in	  which:	  
1.	  Mathematics	  is	  important	  for	  critical	  democratic	  citizenship.	  It	  empowers	  learners	  to	  critique	  mathematical	  applications	  in	  various	  social,	  political	  and	  economic	  contexts.	  Mathematics	  is	  part	  of	  broader	  society	  and	  is	  important	  for	  all	  learners.	  
2.	  Mathematics	  is	  relevant	  and	  practical.	  It	  has	  utilitarian	  value	  and	  can	  be	  applied	  to	  many	  aspects	  of	  everyday	  life.	  Mathematics	  is	  part	  of	  broader	  society	  and	  is	  important	  for	  all	  learners.	  
3.	  Mathematics	  is	  an	  induction	  for	  learners	  into	  what	  it	  means	  to	  be	  a	  mathematician,	  to	  think	  mathematically	  and	  to	  view	  the	  world	  through	  a	  mathematical	  lens.	  Mathematics	  has	  its	  own	  beauty	  and	  can	  be	  explored	  for	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




its	  own	  sake.	  Mathematical	  investigation	  and	  exploration	  (without	  necessarily	  utilitarian	  value)	  is	  emphasised.	  School	  mathematics	  in	  this	  sense	  is	  seen	  as	  part	  of	  a	  broader	  mathematics	  culture,	  which	  is	  produced	  and	  reproduced	  uncritically4	  in	  accordance	  with	  the	  norms	  and	  conventions	  of	  the	  broader	  mathematics	  culture.	  	  
4.	  Mathematics	  is	  a	  language	  with	  conventions,	  skills	  and	  algorithms	  that	  must	  be	  learnt.	  Many	  of	  these	  will	  not	  be	  used	  or	  applied	  by	  most	  learners	  in	  everyday	  life	  but	  are	  important	  for	  the	  FET	  band	  and	  for	  university	  studies	  in	  mathematics	  (for	  example,	  the	  symbols	  and	  conventions	  for	  writing	  exponents,	  factorisation	  of	  trinomials,	  solving	  Euclidean	  geometry	  riders	  etc.).	  School	  mathematics	  in	  this	  sense	  is	  seen	  as	  part	  of	  the	  broader	  mathematics	  culture,	  which	  is	  accepted	  and	  reproduced.	  (Graven,	  2002,	  p50)	  Although	  Graven	  identified	  these	  orientations	  in	  relation	  to	  the	  GET	  band,	  Parker	  (2006)	  found	  in	  her	  analysis	  of	  the	  curriculum	  for	  the	  FET	  band,	  the	  MNCS,	  that	  the	  description	  of	  mathematics	  echoes	  these	  orientations.	  Parker	  points	  out,	  however,	  that	  in	  the	  MNCS	  there	  were	  some	  differences.	  She	  suggests	  that	  orientation	  2	  in	  the	  MNCS	  is	  “more	  strongly	  focused	  on	  a	  more	  structured	  form	  of	  applied	  mathematics,	  including	  problem	  solving	  and	  mathematical	  modelling	  within	  different	  contexts	  including	  real	  life	  and	  other	  disciplines”	  (ibid,	  p63).	  She	  argues	  that	  this	  is	  an	  extension	  from	  the	  real	  life	  and	  local	  contexts	  focused	  on	  in	  the	  GET	  band.	  In	  addition,	  she	  states	  that	  orientation	  3	  “can	  be	  seen	  as	  expanded	  to	  include	  mathematics	  as	  practice,	  a	  disciplined,	  rigorous	  and	  systematic	  way	  of	  thinking	  about	  viewing	  and	  structuring	  the	  world,	  and	  communicating	  in	  the	  world”	  (ibid,	  p63)	  and	  that	  orientation	  4	  is	  expanded	  to	  “include	  mathematical	  structures	  as	  a	  focus	  of	  study”.	  She	  adds	  a	  fifth	  orientation	  which	  is	  “mathematics	  as	  a	  human	  activity	  produced	  historically	  in	  cultural	  and	  social	  contexts”	  (ibid,	  p63).	  Parker	  then	  applies	  her	  modified	  version	  of	  Graven’s	  orientations	  to	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




provide	  a	  count	  of	  the	  orientations	  to	  mathematical	  knowledge	  within	  the	  assessment	  standards	  in	  the	  MNCS.	  	  The	  work	  of	  both	  Graven	  and	  Parker	  suggest	  that	  these	  orientations	  to	  mathematics	  would	  provide	  a	  useful	  lens	  through	  which	  to	  examine	  the	  curriculum	  and	  textbooks.	  However	  neither	  Graven	  nor	  Parker	  provide	  a	  sufficiently	  detailed	  or	  operationalized	  form	  of	  these	  orientations.	  Thus	  although,	  as	  will	  be	  discussed	  in	  chapter	  3,	  I	  used	  these	  orientations	  as	  a	  key	  structure	  in	  my	  analysis,	  my	  starting	  point	  in	  using	  them	  was	  to	  discuss	  and	  elaborate	  each	  orientation	  in	  detail.	  	  








analysis.	  From	  the	  review	  of	  the	  literature	  two	  aspects	  emerged	  as	  particularly	  pertinent	  to	  my	  study.	  The	  first	  was	  the	  question	  of	  how	  power	  and	  social	  relations	  play	  out	  in	  school	  textbooks.	  This	  linked	  to	  my	  interest	  in	  the	  factors	  and	  constraints	  that	  shape	  what	  is	  constituted	  as	  geometric	  knowledge	  by	  the	  curriculum	  and	  textbooks.	  The	  second	  aspect	  was	  the	  question	  of	  the	  relationship	  between	  the	  mathematical	  and	  pedagogical	  layers	  of	  the	  textbooks.	  Some	  studies	  focused	  on	  the	  mathematical	  content	  of	  the	  textbook,	  others	  focused	  on	  the	  pedagogical	  style	  of	  the	  textbooks	  and	  others	  on	  particular	  mathematical	  practices	  or	  values.	  Few	  were	  explicit	  about	  focusing	  on	  the	  interplay	  between	  the	  mathematical	  and	  pedagogical	  layers,	  yet	  this	  emerged	  as	  an	  underlying	  theme	  in	  my	  study	  and	  became	  central	  to	  my	  thinking	  about	  my	  research	  project.	  In	  what	  follows	  I	  review	  the	  literature	  associated	  with	  each	  of	  these	  two	  aspects	  in	  more	  detail.	  	  








describe	  these	  domains.	  Classification	  refers	  to	  the	  relationship	  between	  categories.	  When	  classification	  is	  strong	  each	  category	  is	  unique	  in	  terms	  of	  its	  identity	  and	  voice	  and	  in	  terms	  of	  the	  rules	  that	  govern	  it.	  When	  classification	  is	  weak	  there	  is	  less	  specialization	  of	  identity	  and	  voice	  (Bernstein,	  1996).	  The	  esoteric	  domain	  is	  strongly	  classified	  with	  respect	  to	  other	  activities	  and	  would	  comprise	  abstract	  mathematical	  statements.	  The	  public	  domain,	  on	  the	  other	  hand,	  is	  weakly	  classified.	  Whereas	  generalising	  strategies	  (i.e.	  pulling	  together	  different	  cases	  via	  a	  common	  principle)	  are	  important	  in	  producing	  work	  in	  the	  esoteric	  domain,	  localising	  strategies	  (i.e.	  constructing	  a	  particular	  example)	  are	  used	  in	  producing	  work	  in	  the	  public	  domain.	  This	  means	  the	  texts	  within	  the	  public	  domain	  are	  more	  context-­‐dependent.	  Dowling	  argues	  that	  the	  textbooks	  aimed	  at	  lower	  ability	  learners	  present	  mathematics	  as	  being	  necessary	  for	  participation	  in	  the	  public	  domain	  and	  position	  the	  learners	  as	  being	  on	  a	  trajectory	  to	  a	  non-­‐intellectual	  occupation.	  In	  contrast	  the	  textbooks	  aimed	  at	  higher	  ability	  learners	  presents5	  mathematics	  as	  being	  able	  to	  describe	  the	  public	  domain,	  but	  readily	  shifts	  the	  focus	  towards	  the	  esoteric	  domain.	  He	  further	  suggests	  that	  the	  localised	  nature	  of	  the	  tasks	  in	  the	  textbooks	  for	  lower	  ability	  learners	  construct	  the	  learners	  as	  already	  competent	  and	  the	  pedagogical	  strategy	  as	  bringing	  together	  learners	  to	  share	  strategies.	  Again	  he	  contrasts	  this	  with	  textbooks	  for	  higher	  ability	  learners	  who	  he	  suggests	  are	  constructed	  initially	  as	  lacking	  in	  competence	  and	  in	  need	  of	  being	  inducted	  into	  the	  esoteric	  domain	  of	  mathematics	  by	  a	  more	  knowledgeable	  other.	  This	  work	  by	  Dowling	  and	  its	  further	  elaboration	  (Paul	  Dowling,	  1998)	  highlighted	  the	  importance	  of	  critically	  examining	  the	  domains	  of	  mathematical	  practices	  in	  textbooks.	  In	  particular	  it	  suggests	  that	  simply	  identifying	  the	  presence	  or	  absence	  of	  a	  context	  is	  insufficient	  to	  tell	  us	  about	  the	  mathematical	  knowledge	  prioritised.	  The	  nature	  of	  the	  context,	  the	  way	  it	  is	  used	  and	  the	  dominant	  gaze	  (mathematical	  or	  contextual)	  are	  of	  crucial	  importance.	  In	  addition	  his	  discussion	  of	  the	  different	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  












in	  the	  other	  the	  thinker	  imperatives	  were	  independent	  tasks.	  They	  argue	  that	  because	  it	  is	  important	  to	  scribble	  before	  thinking,	  the	  textbook	  where	  the	  thinker	  imperatives	  were	  independent	  tasks	  might	  lose	  some	  of	  the	  inclusive	  effect	  of	  its	  thinker	  tasks.	  Without	  access	  to	  the	  textbooks	  they	  were	  analysing	  it	  is	  impossible	  to	  dispute	  this	  claim.	  However	  looking	  at	  similar	  tasks	  in	  the	  textbooks	  I	  am	  examining	  led	  me	  to	  believe	  that	  a	  tighter	  linking	  between	  mathematical	  considerations	  and	  linguistic	  considerations	  might	  be	  important.	  For	  example,	  the	  activity	  shown	  in	  textbook	  extract	  1	  below	  appears	  in	  the	  textbook,	  Classroom	  Mathematics	  Grade	  106	  (Laridon	  et	  al.,	  2004).	  In	  this	  activity	  the	  scribbler	  imperatives	  “draw”,	  “cut”,	  “measure”,	  “fold”	  lead	  to	  the	  thinker	  imperative	  “use	  to	  investigate”.	  Herbel-­‐Eisenmann	  and	  Wagner	  might	  suggest	  that	  the	  scaffolding	  of	  the	  scribbler	  imperatives	  enhances	  the	  inclusive	  effect	  of	  the	  thinker	  imperative.	  However	  this	  raises	  questions	  about	  an	  orientation	  to	  mathematics	  and	  the	  teaching	  and	  learning	  of	  mathematics.	  If	  one	  considers	  investigating	  as	  a	  key	  mathematical	  skill,	  then	  the	  textbook	  should	  enable	  learners	  to	  develop	  that	  skill.	  A	  key	  part	  of	  the	  skill	  of	  investigating	  is	  devising	  the	  processes	  to	  use	  in	  the	  investigation	  (e.g.	  folding	  and	  measuring	  a	  paper	  example	  of	  a	  square).	  In	  this	  example	  the	  processes	  are	  given	  through	  a	  series	  of	  scribbler	  imperatives	  preceding	  the	  command	  to	  investigate.	  One	  could	  consider	  this	  part	  of	  teaching	  learners	  how	  to	  investigate	  mathematical	  ideas	  (i.e.	  the	  textbook	  models	  the	  processes	  one	  would	  use	  to	  investigate	  to	  help	  the	  learners	  become	  aware	  of	  what	  processes	  can	  be	  used).	  However	  if	  the	  thinker	  imperatives	  are	  always	  scaffolded,	  I	  would	  argue	  that	  this	  indicates	  an	  assumption	  that	  learners	  are	  not	  able	  to	  enact	  those	  thinker	  imperatives	  independently.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





















Fujita	  and	  Jones	  (2002a)	  in	  their	  discussion	  of	  Godfrey	  and	  Siddons’s	  geometry	  textbook	  argue	  that	  the	  set	  of	  carefully	  designed	  experimental	  exercises	  were	  chosen	  to	  lead	  to	  the	  proof	  of	  a	  geometric	  fact,	  but	  in	  the	  process	  aids	  in	  the	  development	  of	  what	  Godfrey	  and	  Siddons’s	  called	  the	  ‘geometrical	  eye’.	  Godfrey	  and	  Siddons’s	  argument	  is	  that	  the	  production	  of	  new	  geometry	  relies	  on	  a	  strong	  visual	  intuition	  (their	  ‘geometrical	  eye’).	  I	  would	  thus	  argue	  that	  the	  structured	  series	  of	  experimental	  exercises	  incorporates	  elements	  from	  the	  didactical	  domain	  (i.e.	  belief	  about	  what	  is	  needed	  to	  teach	  geometry),	  but	  also	  elements	  from	  the	  mathematical	  domain	  (i.e.	  beliefs	  about	  what	  is	  important	  to	  know	  –	  in	  this	  case	  it	  is	  important	  to	  have	  a	  trained	  ‘geometrical	  eye’).	  	  Haggarty	  and	  Pepin	  (2002)	  in	  their	  comparison	  of	  French	  and	  German	  textbooks	  provide	  the	  following	  description	  of	  mathematics	  in	  the	  French	  textbooks:	  




reasoning.	  He	  contrasts	  this	  with	  an	  activist	  view	  of	  mathematics	  in	  which	  “mathematics	  consists	  of	  being	  engaged	  in	  activities	  like	  generalizing,	  classifying,	  formalizing,	  ordering,	  quantifying,	  abstracting,	  exploring	  patterns	  etc”	  (p144)	  where	  intuitive	  reasoning	  would	  be	  considered	  a	  form	  of	  genuine	  mathematics.	  	  This	  review	  of	  research	  literature	  with	  an	  eye	  on	  the	  mathematical	  and	  didactical	  layers	  has	  led	  me	  to	  believe	  that	  the	  interplay	  between	  the	  two	  layers	  is	  not	  simple.	  In	  some	  cases	  there	  is	  overlap	  where	  the	  view	  of	  what	  it	  takes	  to	  learn	  mathematics	  and	  what	  constitutes	  legitimate	  mathematics	  are	  consonant.	  In	  other	  cases,	  strategies	  for	  learning	  mathematics	  require	  activities	  that	  fall	  outside	  the	  canon	  of	  accepted	  mathematics.	  	  In	  summary	  the	  literature	  on	  curriculum	  and	  textbooks	  strengthens	  my	  view	  that	  the	  creation	  of	  school	  mathematics	  is	  influenced	  by	  a	  number	  of	  different	  forces.	  These	  forces	  are	  sometimes	  mutually	  reinforcing	  but	  are	  also	  easily	  conflated	  and	  can	  at	  times	  be	  contradicting	  or	  place	  competing	  demands	  on	  the	  curriculum/textbook	  authors.	  This	  literature	  also	  highlighted	  the	  importance	  of	  understanding	  both	  the	  pedagogical	  and	  mathematical	  layers.	  For	  this	  reason	  I	  look	  in	  section	  2.3.3	  below	  at	  key	  literature	  written	  about	  geometry	  learning	  and	  teaching	  as	  well	  as	  at	  a	  way	  of	  understanding	  the	  nature	  of	  geometry.	  	  	  
2.3.3 Geometry	  




each	  level	  from	  the	  monograph	  by	  (Fuys	  et	  al.,	  1988)	  and	  use	  the	  names	  as	  presented	  by	  Crowley	  (1987).	  
Level	  0:	  Visualization	  “The	  student	  identifies,	  names,	  compares	  and	  operates	  on	  geometric	  figures	  (e.g.,	  triangles,	  angles,	  intersecting	  or	  parallel	  lines)	  according	  to	  their	  appearance”	  (Fuys	  et	  al.,	  1988,	  p5).	  
Level	  1:	  Analysis	  “The	  student	  analyses	  figures	  in	  terms	  of	  their	  components	  and	  relationships	  among	  components	  and	  discovers	  properties/rules	  of	  a	  class	  of	  shapes	  empirically	  (e.g.,	  by	  folding	  measuring,	  using	  a	  grid	  or	  diagram)”	  (ibid.,	  p5).	  	  
Level	  2:	  Informal	  Deduction	  “The	  student	  logically	  interrelates	  previously	  discovered	  properties/rules	  by	  giving	  or	  following	  informal	  arguments”	  (ibid.,	  p5).	  	  	  
Level	  3:	  Deduction	  “The	  student	  proves	  theorems	  deductively	  and	  establishes	  interrelationships	  among	  networks	  of	  theorems”	  (ibid.,	  p5).	  	  	  
















would	  allow	  me	  to	  look	  at	  the	  curriculum,	  textbooks	  and	  the	  influence	  of	  the	  van	  Hiele	  theory	  on	  these	  from	  the	  outside.	  	  








use	  the	  van	  Hiele	  theory	  appear	  to	  favour	  an	  extensive	  period	  of	  dealing	  with	  the	  concrete	  before	  moving	  toward	  greater	  abstraction,	  whereas	  Godfrey	  and	  Siddons	  argue	  that	  it	  is	  important	  to	  blend	  what	  they	  call	  the	  theoretical	  with	  experiments	  at	  all	  stages	  (Godfrey	  and	  Siddons,	  1931	  in	  Fujita	  &	  Jones,	  2003b).	  Because	  the	  abstract-­‐concrete	  duality	  is	  an	  important	  one	  in	  geometry	  and	  because	  there	  is	  no	  agreement	  about	  how	  it	  should	  be	  dealt	  with	  in	  the	  classroom,	  I	  wanted	  to	  find	  tools	  which	  would	  allow	  me	  to	  describe	  the	  geometry	  in	  the	  textbooks	  to	  be	  analysed	  in	  ways	  that	  related	  them	  to	  this	  duality	  without	  confusing	  that	  judgment	  with	  an	  implication	  about	  learners	  necessarily	  being	  on	  a	  particular	  point	  of	  a	  particular	  theorised	  teaching	  and	  learning	  path.	  The	  work	  of	  Houdement	  and	  Kuzniak	  (Houdement	  &	  Kuzniak,	  2003)	  on	  the	  three	  paradigms	  of	  geometry	  emerged	  as	  particularly	  well-­‐suited	  to	  this	  task.	  	  




Houdement	  and	  Kuzniak	  (2003)	  provide	  a	  summary	  of	  the	  three	  paradigms	  of	  geometry	  which	  has	  been	  elaborated	  on	  by	  Parzysz	  as	  reported	  by	  Braconne-­‐Michoux	  (2011).	  This	  elaborated	  summary	  is	  presented	  below.	  
	   Geometry	  I	   Geometry	  II	   Geometry	  III	  
Intuition	   Sensible,	  linked	  to	  perception,	  enriched	  by	  experiment	  
Linked	  to	  figures	   Internal	  to	  mathematics	  
Experience	   Linked	  to	  measurable	  space	   Linked	  to	  schemas	  of	  the	  reality	   Logical	  
Deduction	   Near	  to	  the	  real	  and	  linked	  to	  experiment	  
Demonstration	  based	  upon	  axioms	   Demonstration	  based	  on	  a	  complete	  set	  of	  axioms	  
Kind	  of	  
space	  
Intuitive	  and	  physical	  space	   Physical	  and	  geometrical	  space	   Abstract	  Euclidean	  space	  
Status	  of	  
drawing	  
Object	  of	  study	  and	  of	  validation	   Support	  for	  reasoning	  and	  “figural	  concept”	  
Scheme	  of	  a	  theoretical	  object,	  heuristic	  tool	  
Privileged	  
aspect	  
Self-­‐evidence	   Properties	  and	  demonstration	   Demonstration	  and	  links	  between	  objects,	  structure	  
Objects	   Physical	   Theoretical	   Theoretical	  
Validations	   Perceptive	  or	  by	  use	  of	  instruments	   Deductive	  	   Deductive	  








paradigms	  or	  move	  between	  the	  geometrical	  paradigms	  when	  dealing	  with	  geometric	  problems.	  	  The	  geometric	  work	  space	  consists	  of	  two	  interacting	  planes.	  	  The	  first	  plane	  that	  Kuzniak	  and	  Rausher	  (2011)	  and	  Kuzniak	  (Kuzniak,	  2012)	  call	  the	  components	  or	  epistemological	  plane	  characterises	  the	  geometrical	  activity	  from	  a	  mathematical	  point	  of	  view.	  It	  consists	  of	  three	  elements:	  
1.	  The	  real	  and	  local	  space	  as	  material	  support	  with	  a	  set	  of	  concrete	  objects	  
2.	  Artefacts	  such	  as	  drawing	  instruments	  and	  software	  available	  
3.	  A	  theoretical	  system	  of	  reference	  consisting	  of	  definitions	  and	  properties	  (Kuzniak	  &	  Rauscher,	  2011,	  p135).	  The	  second	  plane	  is	  the	  cognitive	  plane	  which	  consists	  of	  3	  cognitive	  processes	  used	  in	  geometrical	  work	  
1.	  A	  visualisation	  process	  with	  regard	  to	  space	  representation	  and	  the	  material	  support.	  
2.	  A	  construction	  process	  determined	  by	  instruments	  used	  (ruler,	  compass	  etc.)	  and	  the	  geometric	  configuration	  
3.	  A	  discursive	  reasoning	  process	  that	  conveys	  argumentation	  and	  proof.	  	  








do	  provide	  tools	  with	  which	  to	  talk	  about	  the	  curriculum	  (a	  component	  of	  the	  reference	  GWS)	  and	  textbooks	  (which	  reflect	  their	  authors’	  depiction	  of	  an	  appropriate	  GWS).	  	  
2.3.4 How	  the	  work	  reviewed	  has	  framed	  my	  study	  The	  pedagogical	  device	  provided	  an	  overarching	  framework	  for	  my	  study	  and	  thus	  the	  literature	  reviewed	  can	  be	  viewed	  in	  terms	  of	  this	  framework.	  This	  is	  summarised	  in	  table	  3	  below.	  	  
The	  field	  of	  production	   Nature	  of	  mathematics/geometry	  Theories	  of	  how	  geometry	  is	  learnt	  Difficulties	  in	  the	  teaching	  and	  learning	  of	  geometry	  Orientations	  to	  mathematics	  in	  the	  school	  curriculum	  
The	  field	  of	  
recontextualisation	  
The	  effect	  of	  power	  and	  social	  relations	  on	  curricula	  and	  textbooks	  The	  interplay	  between	  the	  mathematical	  and	  pedagogical	  in	  the	  constitution	  of	  school	  mathematical	  knowledge	  
The	  field	  of	  reproduction	   The	  way	  in	  which	  nature	  of	  geometry	  and	  the	  difficulties	  in	  learning	  geometry	  have	  played	  out	  in	  the	  classroom	  








3 Research	  design	  and	  methodology	  
Brown	  and	  Dowling	  describe	  the	  activity	  of	  educational	  research	  as	  “the	  production	  of	  a	  coherent	  set	  of	  statements.	  These	  are	  established	  and	  located	  within	  explicitly	  stated	  theoretical	  and	  empirical	  contexts.	  The	  research	  process,	  conceived	  in	  this	  way,	  begins	  with	  vagueness	  and	  hesitance	  and	  plurality	  and	  moves	  towards	  precision	  and	  coherence”	  (Brown	  &	  Dowling,	  1998,	  p137).	  In	  order	  to	  produce	  the	  ordering	  and	  coherence	  that	  Brown	  and	  Dowling	  refer	  to,	  Dowling	  (1998)	  outlines	  a	  general	  methodology	  that	  he	  refers	  to	  as	  constructive	  




multiple	  layers	  and	  complexity	  so	  that	  principles	  at	  play	  in	  the	  decisions	  made	  in	  the	  research	  design	  and	  data	  analysis	  and	  the	  way	  those	  were	  constituted	  to	  address	  the	  research	  questions	  are	  clear.	  	  
3.1 The	  theoretical	  field	  








the	  empirical	  field	  indicated	  it	  would	  be	  productive	  to	  look	  at	  orientation	  3	  and	  4	  in	  tandem)	  and	  interrogated	  that	  orientation	  with	  reference	  to	  literature	  relating	  to	  mathematics,	  mathematics	  education	  and	  the	  GRD	  and	  in	  relation	  to	  the	  empirical	  field.	  The	  first	  step	  in	  this	  process	  was	  an	  examination	  of	  the	  orientation	  together	  with	  the	  literature	  in	  relation	  to	  the	  MNCS.	  This	  step	  led	  to	  a	  refinement	  in	  the	  understanding	  of	  the	  orientation	  and	  this	  was	  used	  to	  produce	  analytic	  tools	  that	  were	  applied	  to	  both	  the	  MNCS	  and	  the	  textbooks.	  	  	  
3.2 The	  empirical	  field	  
The	  research	  questions	  and	  theoretical	  framework	  helped	  delineate	  the	  main	  elements	  of	  the	  empirical	  field	  as	  texts	  and	  agents	  from	  the	  ORF	  and	  PRF.	  The	  text	  chosen	  from	  the	  ORF	  was	  the	  curriculum	  document	  and	  the	  agents	  were	  those	  involved	  in	  the	  development	  of	  this	  document.	  The	  texts	  chosen	  from	  the	  PRF	  were	  two	  textbooks	  and	  the	  agents	  were	  the	  authors	  of	  these	  textbooks.	  Each	  of	  these	  components	  is	  described	  in	  greater	  detail	  below.	  	  
3.2.1 Curriculum	  documents	  The	  MNCS	  (South	  African	  Department	  of	  Education,	  2003)	  is	  an	  official	  policy	  document	  of	  94	  pages.	  It	  prescribes	  a	  curriculum	  for	  learners	  in	  grades	  10	  –	  127.	  Aligned	  with	  the	  MNCS	  are	  two	  further	  documents,	  the	  Subject	  Assessment	  Guidelines	  for	  Mathematics	  (SAGM)	  (South	  African	  Department	  of	  Education,	  2005)	  and	  the	  Learning	  Programme	  Guidelines	  for	  Mathematics	  (LPGM)	  (South	  Africa.	  Department	  of	  Education,	  2005).	  Both	  the	  LPGM	  and	  the	  SAGM	  were	  published	  after	  the	  MNCS	  was	  published	  and	  further	  versions	  of	  them	  were	  published	  in	  subsequent	  years.	  The	  LPGM	  provides	  guidance	  to	  teachers	  about	  how	  to	  create	  a	  learning	  programme	  based	  on	  the	  MNCS.	  The	  SAGM	  provides	  information	  about	  how	  learners	  should	  be	  assessed.	  In	  addition	  to	  this	  the	  SAGM	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




was	  used	  to	  designate	  certain	  content	  in	  the	  MNCS	  as	  core	  and	  further	  content	  as	  optional.	  As	  discussed	  in	  chapter	  1	  this	  was	  done	  as	  the	  result	  of	  concerns	  that	  the	  curriculum	  was	  overloaded	  and	  that	  teachers	  were	  ill-­‐prepared	  to	  teach	  certain	  sections	  of	  the	  curriculum	  (Euclidean	  geometry	  and	  probability	  were	  cited	  in	  particular).	  Although	  these	  documents	  were	  released	  prior	  to	  implementation	  of	  the	  MNCS	  in	  schools	  they	  were	  released	  after	  the	  textbook	  authors	  had	  written	  the	  grade	  10	  books.	  For	  these	  reasons,	  although	  I	  consulted	  the	  LPGM	  and	  SAGM	  where	  necessary,	  I	  did	  not	  do	  an	  in-­‐depth	  analysis	  of	  these	  documents.	  	  




The	  coordinator	  of	  the	  team	  of	  authors	  as	  well	  as	  a	  number	  of	  members	  of	  the	  team	  had	  been	  involved	  in	  writing	  previous	  editions	  of	  the	  book.	  	  The	  second	  textbook	  I	  chose	  was	  On	  Track	  with	  Mathematics	  grade	  10	  (henceforth	  referred	  to	  as	  OTM)	  (Bennie,	  2005b).	  This	  textbook	  had	  also	  sold	  well	  and	  was	  part	  of	  a	  well-­‐known	  series.	  The	  primary	  author	  of	  the	  textbook	  was	  a	  teacher	  with	  extensive	  classroom	  experience	  who	  had	  also	  been	  involved	  in	  leadership	  positions	  in	  mathematics	  education	  organisations	  and	  was	  an	  active	  participant	  in	  commenting	  on	  drafts	  of	  the	  curriculum	  documents.	  The	  way	  in	  which	  the	  geometry	  sections	  in	  this	  textbook	  were	  organized	  and	  presented	  was	  different	  to	  Classroom	  Mathematics,	  thus	  providing	  the	  potential	  for	  illuminating	  contrasts.	  	  




In	  addition	  a	  person	  who	  was	  identified	  as	  a	  key	  person	  to	  interview	  with	  regard	  to	  MNCS	  was	  also	  one	  of	  the	  senior	  members	  of	  the	  CM	  author	  team	  and	  thus	  I	  also	  spoke	  with	  her	  about	  the	  textbook.	  She	  was	  interviewed	  primarily	  as	  a	  member	  of	  the	  committee	  who	  drew	  up	  the	  MNCS	  and	  I	  use	  the	  code	  MC1	  to	  refer	  to	  her.	  The	  process	  of	  identifying	  people	  to	  interview	  with	  regard	  to	  the	  MNCS	  was	  less	  straightforward.	  There	  was	  no	  list	  of	  curriculum	  committee	  members	  and,	  as	  it	  transpired,	  the	  composition	  of	  the	  committee	  changed	  over	  time.	  I	  adopted	  a	  snowball	  sampling	  approach	  (Cohen	  &	  Manion,	  1989).	  I	  began	  by	  interviewing	  a	  person	  who	  I	  knew	  had	  been	  involved	  in	  the	  curriculum	  process	  and	  then	  asked	  him	  to	  suggest	  further	  people	  I	  should	  interview.	  I	  then	  interviewed	  some	  of	  the	  people	  he	  had	  suggested	  and	  they	  suggested	  further	  people	  to	  interview.	  Through	  this	  process	  and	  the	  discussion	  in	  the	  interviews	  I	  was	  able	  to	  piece	  together	  a	  picture	  of	  the	  way	  in	  which	  the	  team	  overseeing	  the	  curriculum	  development	  was	  structured	  and	  key	  processes	  that	  occurred.	  Ultimately	  this	  emerging	  picture	  also	  allowed	  me	  to	  decide	  when	  I	  had	  interviewed	  role	  players	  in	  all	  the	  key	  processes.	  The	  positions	  of	  the	  individuals	  along	  with	  a	  description	  of	  their	  role	  and	  the	  code	  used	  to	  refer	  to	  that	  individual	  throughout	  this	  dissertation	  are	  provided	  in	  table	  4	  below.	  	  
Curriculum	  
process/structure	  

















on	  the	  MNCS	  














sections	  of	  the	  curriculum.	  One	  (GCG)	  had	  played	  a	  key	  role	  in	  the	  GET	  Mathematics	  curriculum	  and	  the	  other	  (GCF)	  was	  closely	  consulted	  around	  the	  FET	  Mathematics	  curriculum.	  	  
Table	  4:	  Interviewees	  The	  six	  interviews	  were	  semi-­‐structured.	  For	  each	  person	  I	  had	  an	  outline	  of	  key	  issues	  to	  probe,	  but	  I	  allowed	  the	  responses	  of	  the	  interviewee	  to	  guide	  the	  interview.	  These	  interview	  guides	  are	  provided	  in	  Appendix	  A.	  For	  those	  involved	  in	  the	  curriculum	  process	  my	  key	  interest	  was	  in	  getting	  insight	  into	  who	  the	  agents	  in	  the	  ORF	  were	  and	  their	  impression	  of	  some	  of	  the	  key	  influences	  on	  the	  MNCS.	  For	  those	  involved	  in	  the	  textbook	  writing	  I	  focused	  on	  the	  resources	  in	  the	  field	  of	  production	  they	  drew	  on	  in	  constructing	  the	  textbook	  and	  particularly	  the	  geometry	  chapters	  and	  any	  difficulties	  they	  had	  in	  the	  process.	  	  The	  interviews	  provided	  information	  about	  the	  context	  in	  which	  the	  MNCS	  and	  the	  textbooks	  were	  produced.	  This,	  together	  with	  various	  policy	  documents,	  provides	  the	  backdrop	  against	  which	  the	  more	  detailed	  analysis	  of	  the	  curriculum	  and	  textbooks	  can	  be	  understood.	  The	  interviews	  were	  audio-­‐recorded	  and	  these	  recordings	  were	  later	  transcribed	  for	  analysis.	  	  
3.3 Ethical	  considerations	  	  




from	  different	  philosophical	  perspectives	  and	  in	  doing	  so	  addresses	  issues	  about	  how	  to	  behave	  ethically,	  alongside	  methodological	  considerations,	  thus	  ensuring	  the	  integrity	  of	  the	  research”	  (p489).	  Their	  framework	  takes	  a	  broad	  view	  of	  ethical	  considerations.	  They	  describe	  the	  ethical	  dilemmas	  that	  face	  researchers	  as	  occurring	  both	  on	  a	  macro	  level	  (where	  considerations	  about	  gathering	  sufficient	  data	  to	  draw	  valid	  conclusions	  occur)	  and	  on	  the	  micro	  level	  (where	  considerations	  like	  the	  manner	  in	  which	  one	  interacts	  with	  interviewees	  is	  relevant).	  Their	  framework	  provides	  24	  issues	  to	  take	  into	  account.	  Each	  of	  these	  issues	  is	  accompanied	  by	  a	  possible	  question	  to	  help	  one	  in	  thinking	  about	  the	  issue.	  The	  issues	  are	  grouped	  according	  to	  four	  layers	  which	  have	  been	  developed	  out	  of	  the	  work	  of	  Seehouse	  and	  Flinders.	  They	  point	  out	  that	  not	  all	  issues	  raised	  in	  each	  of	  the	  layers	  will	  be	  relevant	  in	  every	  research	  project,	  but	  they	  suggest	  working	  systematically	  through	  the	  issues	  and	  revisiting	  the	  framework	  at	  various	  stages	  of	  the	  research	  to	  ensure	  a	  thorough	  consideration	  of	  the	  issues.	  Although	  I	  did	  work	  systematically	  through	  all	  questions	  and	  issues	  raised	  in	  their	  framework,	  I	  report,	  in	  summary,	  the	  ethical	  considerations	  that	  emerged	  from	  this	  process.	  I	  use	  the	  four	  layers	  they	  identify	  to	  structure	  this	  summary.	  
3.3.1 Layer	  1:	  External/ecological	  The	  key	  issue	  that	  I	  addressed	  here	  was	  in	  terms	  of	  what	  Stutchbury	  and	  Fox	  term	  the	  “codes	  of	  practice”.	  Here	  I	  worked	  according	  to	  the	  code	  of	  ethics	  for	  research	  on	  human	  subjects	  as	  set	  out	  by	  the	  University	  of	  Witwatersrand	  and	  applied	  for	  and	  was	  granted	  ethics	  approval	  by	  the	  University	  of	  Witwatersand’s	  Human	  Research	  Ethics	  Committee.	  




impact	  on	  curriculum	  development	  and	  to	  understand	  the	  demands	  placed	  on	  teachers	  by	  the	  type	  of	  geometry	  that	  is	  constituted	  in	  the	  curriculum	  and	  textbooks.	  These	  research	  findings	  can	  be	  useful	  in	  informing	  further	  curriculum	  development,	  textbook	  creation	  and	  in	  thinking	  about	  the	  kind	  of	  preparation	  geometry	  teachers	  might	  need.	  




the	  interviewee	  (i.e.	  author	  of	  textbook	  or	  curriculum	  committee	  member	  etc.)	  were	  more	  relevant	  in	  the	  reporting	  of	  the	  research	  than	  the	  individuals’	  names.	  	  
3.3.4 Layer	  4:	  Relational/individual	  On	  the	  individual/relational	  level	  there	  were	  particular	  challenges.	  I	  recognized	  that	  it	  was	  likely	  that	  my	  analysis	  of	  the	  curriculum	  and	  of	  the	  textbooks	  might	  bring	  up	  concerns	  that	  could	  be	  perceived	  as	  criticisms	  either	  of	  the	  documents	  or	  of	  the	  capabilities	  of	  the	  individuals	  involved.	  I	  was	  fortunate	  that	  the	  individuals	  that	  I	  needed	  to	  interview	  are	  all	  very	  competent	  individuals	  with	  impressive	  credentials	  and	  work	  records.	  I	  personally	  have	  a	  great	  deal	  of	  respect	  for	  each	  of	  the	  individuals	  I	  interviewed	  and	  thus	  in	  my	  interactions	  with	  them	  there	  was	  no	  difficulty	  in	  conveying	  that	  respect.	  In	  my	  writing	  I’ve	  attempted	  to	  be	  very	  clear	  that	  I	  am	  not	  attempting	  to	  judge	  whether	  the	  curriculum	  and	  textbooks	  have	  “got	  it	  right”	  nor	  am	  I	  comparing	  the	  textbooks	  in	  order	  to	  conclude	  which	  is	  better,	  but	  that	  I	  am	  trying	  to	  understand	  how	  a	  particular	  confluence	  of	  political,	  social,	  mathematical	  and	  pedagogical	  forces	  shape	  the	  geometry	  that	  is	  made	  available.	  This	  framing	  of	  my	  writing	  was	  intended	  to	  guard	  against	  the	  possible	  perception	  of	  personal	  criticism.	  In	  addition,	  in	  interviewing	  the	  curriculum	  and	  textbook	  authors,	  I	  aimed	  to	  ensure	  that	  their	  voice	  –	  both	  in	  terms	  of	  their	  own	  explanations	  of	  what	  they	  were	  trying	  to	  do,	  and	  also	  in	  terms	  of	  their	  discussion	  of	  the	  constraints	  they	  worked	  under	  –	  would	  be	  represented	  in	  the	  research.	  	  
3.4 How	  the	  data	  analysis	  was	  done	  




knowledge	  systems	  (South	  African	  Department	  of	  Education,	  2003,	  p4)	  and	  this	  had	  links	  to	  work	  done	  in	  critical	  mathematics	  education	  which	  seemed	  to	  indicate	  a	  need	  to	  expand	  the	  ambit	  of	  orientation	  1.	  And,	  for	  example,	  the	  MNCS	  talks	  of	  an	  exploration	  of	  alternative	  definitions	  (South	  African	  Department	  of	  Education,	  2003,	  p32)	  which	  led	  me	  to	  explore	  more	  deeply	  the	  notion	  of	  mathematical	  definition	  and	  thus	  include	  this	  notion	  in	  orientation	  3.	  As	  it	  is	  very	  difficult	  to	  reflect	  the	  dialectical	  process	  fully	  in	  a	  written	  report,	  what	  I	  have	  done	  for	  each	  orientation	  is	  the	  following:	  I	  have	  provided	  a	  discussion	  of	  the	  orientation	  which	  draws	  on	  various	  relevant	  aspects	  from	  the	  field	  of	  production.	  Although	  the	  need	  to	  look	  at	  these	  was	  triggered	  in	  some	  cases	  by	  a	  previous	  iteration	  of	  analysis	  of	  the	  MNCS	  this	  is	  not	  reported	  for	  the	  sake	  of	  clarity	  of	  the	  report.	  The	  discussion	  then	  leads	  to	  an	  elaborated	  form	  of	  the	  orientation	  which	  is	  used	  to	  analyse	  how	  the	  orientation	  manifests	  in	  the	  MNCS	  and	  in	  the	  textbooks.	  Thus	  a	  language	  of	  description	  (P.	  Dowling,	  1998)	  emerged	  through	  a	  constant	  movement	  between	  the	  theoretical	  and	  empirical	  fields.	  	  In	  order	  to	  ensure	  the	  analysis	  of	  the	  curriculum	  and	  textbooks	  was	  thorough	  I	  had	  to	  develop	  methods	  of	  chunking	  the	  content	  of	  each	  of	  these	  so	  that	  I	  could	  summarise	  how	  the	  orientation	  appeared.	  As	  the	  MNCS	  and	  textbooks	  have	  very	  different	  forms	  and	  purposes	  the	  way	  in	  which	  I	  have	  done	  the	  chunking	  is	  different	  for	  each.	  The	  way	  in	  which	  I	  chose	  to	  break	  each	  of	  them	  up	  for	  analysis	  is	  described	  in	  sections	  3.4.2	  and	  3.4.3	  below.	  	  




structure	  and	  summarise	  my	  description	  of	  this	  in	  relation	  to	  the	  orientations	  to	  mathematics.	  	  The	  format	  of	  the	  MNCS	  was	  prescribed	  so	  that	  it	  aligned	  with	  the	  format	  of	  the	  curriculum	  statements	  for	  all	  other	  school	  subjects.	  For	  the	  curriculum	  of	  each	  school	  subject	  chapter	  1	  and	  most	  of	  chapter	  4	  provide	  generic	  descriptions	  about	  the	  curriculum	  and	  the	  way	  it	  will	  be	  assessed	  that	  are	  common	  to	  the	  other	  subjects.	  The	  subject	  specific	  core	  is	  given	  in	  the	  learning	  outcomes	  and	  assessment	  standards.	  A	  learning	  outcome	  is	  defined	  as	  “a	  statement	  of	  the	  intended	  result	  of	  learning	  and	  teaching”	  (South	  African	  Department	  of	  Education,	  2003,	  p7)8	  and	  assessment	  standards	  as	  “criteria	  that	  collectively	  describe	  what	  a	  learner	  should	  know	  and	  be	  able	  to	  demonstrate	  at	  a	  specific	  grade.	  They	  embody	  the	  knowledge,	  skills	  and	  values	  required	  to	  achieve	  the	  Learning	  Outcomes”	  (MNCS,	  p7).	  The	  chapters	  in	  the	  MNCS	  are	  as	  follows:	  
Chapter	  1:	  Introducing	  the	  National	  Curriculum	  Statement.	  This	  is	  a	  general	  overview	  of	  the	  NCS	  which	  is	  common	  to	  all	  subjects.	  It	  sets	  out	  the	  general	  principles	  of	  the	  NCS	  and	  does	  not	  refer	  to	  mathematics	  specifically.	  
Chapter	  2:	  Mathematics.	  This	  chapter	  deals	  specifically	  with	  Mathematics	  and	  outlines	  its	  definition,	  purpose,	  scope,	  educational	  and	  career	  links	  and	  gives	  a	  description	  of	  the	  learning	  outcomes.	  	  
Chapter	  3:	  Learning	  outcomes,	  assessment	  stands	  content	  and	  
contexts.	  This	  chapter	  provides	  a	  detailed	  description	  of	  the	  assessment	  standards	  for	  each	  learning	  outcome.	  It	  also	  describes	  separately	  the	  content	  of	  each	  learning	  outcome.	  However	  these	  are	  largely	  a	  repeat	  of	  the	  assessment	  standards.	  A	  description	  of	  the	  contexts	  to	  be	  used	  is	  also	  provided.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  








judgment.	  What	  I	  have	  done	  is	  assess	  each	  chapter	  in	  terms	  of	  the	  way	  in	  which	  the	  chapter	  is	  set	  out.	  For	  each	  subsection	  of	  the	  chapter	  I	  indicate	  whether	  there	  are	  elements	  that	  are	  quantifiable	  (for	  example	  a	  bulleted	  list)	  and	  what	  further	  elements	  are	  included	  in	  the	  subsection.	  I	  describe	  this	  in	  detail	  below.	  In	  order	  to	  analyse	  how	  each	  of	  the	  orientations	  to	  mathematics	  manifests	  in	  the	  curriculum	  I	  look	  at	  each	  of	  the	  subsections	  identified	  in	  turn.	  I	  then	  report	  how	  many	  times	  the	  orientation	  is	  present	  in	  the	  quantifiable	  elements	  and	  provide	  a	  qualitative	  description	  of	  how	  the	  orientation	  manifests	  in	  that	  subsection.	  There	  are	  some	  elements	  of	  the	  subsection	  that	  are	  descriptive	  paragraphs	  and	  not	  conducive	  to	  quantitative	  description,	  these	  are	  therefore	  only	  analysed	  qualitatively.	  	  Table	  5	  below	  provides	  a	  summary	  of	  the	  structure	  of	  the	  MNCS	  and	  the	  elements	  in	  it	  that	  are	  available	  to	  be	  enumerated	  and	  those	  that	  can	  only	  be	  discussed	  qualitatively.	  So,	  for	  example,	  table	  5	  indicates	  that	  chapter	  1	  of	  the	  MNCS	  contains	  five	  subsections	  entitled:	  Introduction,	  Principles,	  Critical	  and	  
developmental	  outcomes,	  What	  kind	  of	  learner	  is	  envisaged	  and	  What	  is	  a	  subject?	  The	  subsection	  entitled	  Introduction	  consists	  of	  a	  paragraph	  only	  and	  thus	  will	  only	  be	  analysed	  qualitatively.	  However	  the	  subsection	  entitled	  Principles	  consists	  of	  a	  list	  of	  9	  principles	  and	  thus	  I	  will	  be	  able	  to	  enumerate	  how	  many	  of	  the	  9	  principles	  relate	  to	  each	  orientation.	  In	  chapter	  2	  we	  see	  that	  the	  subsection	  entitled	  Purpose	  will	  be	  analysed	  by	  describing	  the	  number	  of	  bullet	  points	  relating	  to	  each	  orientation	  quantitatively	  and	  by	  discussing	  the	  paragraph	  that	  appears	  in	  addition	  to	  those	  bullet	  points	  qualitatively.	  	  Immediately	  after	  the	  summary	  table	  each	  of	  the	  chapters	  and	  subsections	  of	  the	  chapters	  is	  described	  briefly	  to	  clarify	  the	  structure	  of	  the	  MNCS.	  	  
Title	  of	  subsection	  of	  
chapter	  
Elements	  that	  can	  be	  
enumerated	  in	  the	  
analysis	  as	  well	  as	  
discussed	  qualitatively	  
Elements	  that	  






Chapter	  1:	  Introducing	  the	  National	  Curriculum	  Statement	  
Introduction	   	   paragraph	  	  
Principles	   9	  principles	   	  
Critical	  and	  developmental	  outcomes	   12	  outcomes	   	  What	  kind	  of	  learner	  is	  envisaged?	   	   paragraphs	  What	  is	  a	  subject?	   	   paragraphs	  
Chapter	  2:	  Mathematics	  
Definition	   6	  sentences	   	  
Purpose	   6	  bullet	  points	   paragraph	  
Scope	   12	  bullet	  points	   	  
Educational	  and	  career	  links	   	   paragraphs	  
Number	  and	  Number	  Relationships	  learning	  outcome	  (LO)	  
6	  bullet	  points	   paragraph	  
Functions	  and	  Algebra	  LO	   4	  bullet	  points	   paragraph	  
Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO	   9	  bullet	  points	   paragraph	  Data	  Handling	  and	  Probability	  	  LO	   	   paragraphs	  
Chapter	  3:	  Learning	  outcomes,	  assessment	  standards,	  content	  and	  contexts	  
Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO:	  Assessment	  standards	  grade	  10	  




Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO:	  Assessment	  standards	  grade	  11	  
7	  assessment	  standards	   	  
Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO:	  Assessment	  standards	  grade	  12	  
6	  assessment	  standards	   	  
Content	  for	  Number	  and	  number	  relations	  LO	   	   paragraph	  Content	  for	  Functions	  and	  Algebra	  LO	   	   paragraph	  Content	  for	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO	   	   paragraph	  Content	  for	  Data	  Handling	  and	  Probability	  	  LO	  	   	   paragraph	  Contexts:	  inclusivity,	  human	  rights	  and	  indigenous	  knowledge	  systems	  
	   paragraphs	  
Chapter	  4:	  Assessment	  
Competence	  descriptions	  grade	  10	   26	  competence	  descriptions	   	  Competence	  descriptions	  grade	  11	   30	  competence	  descriptions	   	  Competence	  descriptions	  grade	  12	   32	  competence	  descriptions	   	  
Table	  5:	  MNCS	  structure	  summary	  




Chapter	  1:	  Introducing	  the	  National	  Curriculum	  Statement	  This	  chapter	  was	  written	  generically	  for	  all	  subjects	  and	  so	  is	  not	  specific	  to	  mathematics.	  It	  sets	  out	  the	  principles	  of	  the	  National	  Curriculum	  and	  describes	  the	  structure	  of	  the	  document	  and	  defines	  particular	  terms	  used	  in	  the	  document.	  There	  were	  thus	  many	  parts	  of	  this	  chapter	  that	  did	  not	  relate	  specifically	  to	  the	  orientations	  to	  mathematics	  and	  were	  not	  included	  in	  the	  analysis.	  However	  the	  sections	  of	  the	  chapter	  discussed	  below,	  although	  not	  mathematics	  specific,	  do	  provide	  insight	  into	  the	  nature	  of	  knowledge,	  teaching	  and	  learning	  espoused	  in	  the	  curriculum	  and	  thus	  were	  analysed.	  These	  were:	  
Introduction:	  An	  introductory	  paragraph	  that	  sets	  out	  the	  relationship	  between	  the	  curriculum	  and	  the	  Constitution	  of	  the	  Republic	  of	  South	  Africa.	  	  
Principles:	  The	  9	  principles	  on	  which	  the	  curriculum	  is	  based.	  	  
Critical	  and	  developmental	  outcomes:	  A	  brief	  discussion	  of	  outcomes-­‐based	  education,	  the	  philosophy	  on	  which	  the	  curriculum	  was	  based	  and	  the	  seven	  Critical	  Outcomes	  and	  five	  Developmental	  Outcomes	  that	  learners	  are	  meant	  to	  attain	  are	  listed.	  
What	  kind	  of	  learner	  is	  envisaged?	  The	  discussion	  of	  the	  type	  of	  learner	  that	  is	  envisaged.	  
What	  is	  a	  subject?	  This	  section	  describes	  a	  particular	  view	  of	  knowledge	  and	  the	  structuring	  of	  knowledge	  domains.	  	  	  
Chapter	  2:	  Mathematics	  As	  chapter	  2	  of	  the	  MNCS	  deals	  specifically	  with	  Mathematics,	  it	  was	  important	  to	  analyse	  all	  subsections	  within	  it	  in	  relation	  to	  the	  orientations	  to	  mathematics.	  Each	  of	  these	  subsections	  is	  listed	  below:	  
Definition:	  This	  paragraph	  sets	  out	  the	  view	  of	  the	  nature	  of	  the	  discipline	  of	  Mathematics	  on	  which	  the	  curriculum	  is	  based.	  	  




Scope:	  This	  is	  a	  set	  of	  12	  bullet	  points	  that	  state	  what	  learners	  studying	  mathematics	  will	  work	  towards	  being	  able	  to	  do.	  	  
Educational	  and	  career	  links:	  This	  explains	  the	  articulation	  of	  FET	  Mathematics	  with	  GET	  Mathematics	  and	  with	  future	  study	  or	  work.	  	  
Learning	  outcomes:	  The	  learning	  outcomes	  designate	  particular	  content	  areas	  (Learning	  outcome	  1	  is	  Number	  and	  Number	  Relationships,	  Learning	  outcome	  2	  is	  Functions	  and	  Algebra,	  Learning	  outcome	  3	  is	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  and	  Learning	  outcome	  4	  is	  Data	  Handling	  and	  Probability	  .)	  Although	  learning	  outcome	  3	  contains	  the	  geometric	  work	  and	  is	  thus	  the	  learning	  outcome	  relevant	  to	  the	  study,	  I	  analysed	  the	  orientations	  in	  all	  learning	  outcomes	  here	  to	  get	  a	  sense	  of	  the	  similarities	  and	  differences	  between	  how	  the	  orientations	  are	  reflected	  in	  each	  of	  the	  learning	  outcomes.	  	  	  
Chapter	  3:	  Learning	  outcomes,	  assessment	  standards,	  content	  and	  contexts	  This	  chapter	  contains	  the	  detail	  of	  the	  mathematical	  content	  and	  skills	  to	  be	  covered	  and	  thus	  all	  subsections	  of	  it	  were	  analysed.	  These	  are	  discussed	  briefly	  below	  




Content	  for	  the	  attainment	  of	  the	  assessment	  standards:	  This	  section	  is	  largely	  a	  repeat	  of	  the	  assessment	  standards.	  The	  only	  addition	  is	  a	  paragraph	  that	  describes	  the	  learning	  outcome.	  For	  this	  reason	  the	  descriptive	  paragraphs	  for	  each	  learning	  outcome	  will	  be	  analysed,	  but	  the	  bullet	  points	  that	  repeat	  the	  assessment	  standards	  will	  not	  be	  analysed	  for	  a	  second	  time.	  	  
Contexts:	  inclusivity,	  human	  rights	  and	  indigenous	  knowledge	  systems:	  This	  consists	  of	  narrative	  text	  which	  describes	  the	  contexts	  in	  which	  the	  content	  should	  be	  realised.	  These	  will	  be	  analysed	  and	  discussed	  in	  relation	  to	  the	  orientations.	  	  









correspond	  to	  a	  teacher’s	  classroom	  lesson	  on	  that	  topic	  taught	  over	  one	  to	  three	  instructional	  sessions”	  (Valverde	  et	  al.,	  2002,	  p26).	  They	  then	  further	  subdivide	  the	  lessons	  into	  blocks.	  They	  do	  not	  define	  exactly	  what	  constitutes	  a	  block	  but	  simply	  state	  that	  blocks	  are	  either	  narrative	  elements	  which	  “tell	  stories,	  state	  facts	  and	  principles	  through	  narration”	  (p141),	  activity	  elements	  which	  “prescribe	  a	  set	  of	  actions	  that	  students	  are	  intended	  to	  perform	  outside	  of	  the	  world	  of	  the	  textbook”	  (p142),	  question	  sets	  or	  worked	  examples.	  Although	  the	  TIMSS	  study	  does	  not	  define	  how	  they	  identified	  a	  block,	  I	  chose	  to	  use	  their	  notion	  of	  block	  and	  I	  chose	  to	  identify	  when	  one	  block	  stopped	  and	  another	  started	  when	  there	  was	  a	  change	  of	  function.	  For	  example,	  when	  an	  explanation	  of	  a	  concept	  finished	  and	  an	  exercise	  set	  started,	  one	  could	  see	  one	  block	  end	  and	  another	  block	  start.	  	  I	  have	  not	  used	  the	  TIMSS	  notion	  of	  lesson.	  My	  interest	  is	  in	  how	  the	  textbooks	  have	  been	  constructed	  and	  how	  the	  textbook	  itself	  is	  divided	  into	  sections.	  I	  did	  not	  need	  a	  standard	  unit	  (the	  lesson)	  to	  use	  as	  a	  point	  of	  comparison.	  For	  this	  reason	  the	  unit	  of	  analysis	  in	  my	  study	  is	  a	  block	  of	  text.	  Within	  the	  TIMSS	  study	  various	  block	  types	  are	  identified	  according	  to	  the	  function	  of	  the	  block.	  I	  have	  adapted	  these	  to	  suit	  my	  study	  and	  the	  block	  types	  I	  have	  used,	  together	  with	  a	  description	  of	  each,	  are:	  
Chapter	  opener:	  A	  block	  which	  acts	  as	  an	  introduction	  to	  the	  chapter	  as	  a	  whole.	  	  
Orienting	  narrative:	  A	  narrative	  that	  explains	  what	  will	  be	  done	  in	  a	  section/chapter.	  
Instructional	  narrative:	  An	  exposition	  of	  a	  piece	  of	  mathematics	  or	  statement	  of	  facts	  that	  can	  drawn	  out	  from	  an	  activity.	  	  
Summary	  narrative:	  Material	  that	  sets	  out	  a	  reminder	  of	  facts	  learnt	  in	  previous	  grades	  or	  previous	  chapters.	  




Worked	  example:	  Material	  that	  shows	  how	  to	  execute	  a	  particular	  algorithm	  through	  use	  of	  an	  example.	  
Exercise	  set:	  A	  set	  of	  questions	  designed	  to	  allow	  learners	  to	  practice	  or	  acquire	  particular	  skills.	  
Activity:	  Material	  that	  requires	  learners	  to	  actively	  engage	  with	  a	  task	  that	  allows	  them	  to	  uncover	  or	  deduce	  mathematical	  facts	  or	  concepts	  or	  raises	  further	  mathematical	  questions.	  	  
Learning	  reflection:	  A	  question	  or	  set	  of	  questions	  that	  asks	  the	  learners	  to	  reflect	  on	  what	  they	  have	  learnt	  or	  how	  they	  feel	  they	  are	  progressing.	  
Puzzle:	  Material	  that	  requires	  learners	  to	  engage	  with	  a	  task,	  but	  which	  is	  designated	  as	  being	  “for	  interest”,	  “a	  challenge”	  or	  specifically	  as	  a	  puzzle.	  	  
Project:	  A	  substantive	  task	  that	  requires	  learners	  to	  do	  some	  research	  and/or	  mathematical	  work	  and	  to	  present	  that	  work	  in	  the	  form	  of	  an	  essay	  or	  presentation.	  Although	  these	  categories	  provide	  a	  reasonable	  level	  of	  detail	  about	  the	  different	  kinds	  of	  blocks	  in	  the	  textbooks,	  I	  also	  wanted	  a	  broader	  level	  of	  characterisation	  of	  the	  block	  types	  into	  those	  blocks	  where	  the	  main	  purpose	  was	  to	  provide	  information	  to	  learners	  and	  those	  blocks	  where	  the	  main	  purpose	  was	  to	  provide	  mathematical	  tasks	  for	  the	  learners	  to	  engage	  in.	  I	  categorised	  chapter	  openers,	  orienting	  narratives,	  instructional	  narratives,	  summary	  narratives,	  extra	  information	  narratives,	  and	  worked	  examples	  as	  information	  type	  blocks.	  I	  categorised	  exercise	  sets,	  activities,	  learning	  reflections,	  puzzles	  and	  projects	  as	  task	  type	  blocks.	  	  
Information	  type	  blocks	   Task	  type	  blocks	  
Chapter	  opener	  Orienting	  narrative	  Instructional	  narrative	  Summary	  narrative	  




Extra	  information	  narrative	  Worked	  example	   Project	  	  
Table	  6:	  Summary	  of	  block	  types	  This	  designation	  of	  categories	  allowed	  me	  to	  create	  a	  table	  that	  summarised	  the	  geometry	  chapters	  of	  each	  textbook.	  The	  table	  had	  four	  columns	  with	  the	  following	  headings:	  
chapter:	  to	  record	  the	  chapter	  number	  in	  which	  the	  block	  appeared.	  
page:	  to	  record	  the	  page	  number	  on	  which	  the	  block	  started.	  This	  was	  simply	  to	  make	  it	  easier	  to	  identify	  the	  particular	  block	  referred	  to.	  
type:	  to	  record	  which	  of	  the	  categories	  of	  block	  type	  (as	  described	  above)	  the	  block	  fell	  into.	  





Textbook	  extract	  2:	  Illustration	  of	  the	  elements	  of	  the	  textbook	  recorded	  in	  analysis	  (CM	  p63)	  
3.4.4 How	  the	  interviews	  were	  analysed	  As	  discussed,	  the	  interviews	  were	  to	  provide	  insight	  into	  the	  themes	  that	  emerged	  from	  the	  analysis	  of	  the	  curriculum	  documents	  and	  textbooks.	  As	  such	  a	  content	  analysis	  was	  done	  on	  the	  interviews	  after	  the	  analysis	  of	  the	  curriculum	  
	  	  
Instructional	  narrative	  
Exercise	  set	  block	  
Orienting	  narrative	  blocks	  Summary	  narrative	  block	  
Chapter	  number	  	  





and	  textbooks.	  The	  analysis	  of	  the	  interviews	  was	  structured	  by	  the	  themes	  that	  emerged	  from	  the	  curriculum	  and	  textbook	  analysis.	  




Generalizability	  in	  my	  study	  refers	  to	  the	  extent	  to	  which	  the	  findings	  could	  be	  extended	  to	  other	  curricula	  or	  other	  textbooks.	  I	  purposefully	  chose	  to	  study	  a	  curriculum	  and	  textbooks	  that	  were	  created	  at	  a	  time	  of	  intense	  political	  and	  social	  change,	  recognizing	  that	  this	  might	  make	  generalizability	  difficult.	  However	  I	  believed	  that	  the	  confluence	  of	  strong	  social,	  political	  and	  educational	  forces	  that	  were	  brought	  to	  bear	  on	  the	  curriculum	  and	  textbooks	  at	  that	  time	  would	  illuminate	  aspects	  that	  might	  be	  useful	  in	  understanding	  curriculum	  change	  and	  its	  effect	  on	  mathematics	  more	  broadly.	  Thus,	  following	  Maxell’s	  argument,	  the	  generalizability	  in	  this	  study	  lies	  in	  the	  contribution	  to	  the	  development	  of	  understanding	  in	  terms	  of	  theory	  that	  can	  help	  us	  better	  explain	  the	  interaction	  and	  possible	  impact	  of	  various	  forces	  in	  the	  development	  of	  mathematics	  curricula	  and	  textbooks.	  I	  thus	  follow	  Adler	  (1996,	  p117)	  who	  suggests	  that	  generalizability	  is	  “better	  viewed	  as	  in	  the	  relationship	  between	  cases	  and	  theoretical	  assertions	  than	  from	  samples	  to	  populations.”	  My	  goal	  was	  thus	  to	  develop	  a	  language	  of	  description	  that	  Adler	  (ibid.),	  drawing	  on	  Bernstein	  (1993),	  describes	  as	  generative	  of	  further	  research.	  	  
3.4.6 Limitations	  As	  indicated	  and	  discussed	  earlier,	  only	  two	  textbooks	  were	  studied.	  I	  chose	  to	  sacrifice	  breadth	  in	  order	  to	  allow	  for	  greater	  depth	  of	  engagement	  with	  each	  textbook,	  but	  I	  recognise	  that	  this	  places	  limitations	  on	  my	  study.	  	  A	  further	  clear	  limitation	  of	  this	  study	  is	  that	  I	  did	  not	  collect	  data	  from	  the	  field	  of	  reproduction	  and	  thus	  cannot	  make	  claims	  about	  how	  teachers	  interpret	  the	  curriculum	  and	  textbooks	  nor	  about	  how	  these	  are	  recontextualised	  into	  classrooms.	  The	  omission	  of	  classroom	  data	  from	  the	  research	  project	  was	  deliberate	  as	  I	  wanted	  the	  focus	  to	  be	  on	  the	  forces	  at	  play	  in	  the	  field	  of	  recontextualisation	  and	  to	  probe	  these	  in	  depth.	  However	  I	  was	  aware	  that	  in	  making	  this	  choice	  I	  would	  not	  be	  able	  to	  make	  any	  claims	  about	  what	  transpires	  in	  classrooms.	  	  




Chapters	  4,	  5,	  6	  and	  7	  all	  deal	  with	  the	  analysis	  of	  the	  MNCS	  and	  textbook	  chapters.	  	  The	  original	  intention	  was	  that	  each	  chapter	  would	  deal	  with	  each	  of	  the	  orientations	  in	  turn	  and	  would	  take	  the	  following	  format:	  
1	   Description	  of	  the	  orientation	  as	  originally	  presented	  by	  Graven.	  
2	   Discussion	  of	  the	  orientation	  in	  relation	  to	  key	  literature	  and	  interaction	  with	  the	  MNCS	  and	  textbooks.	  
3	   A	  revised	  description	  of	  the	  orientation	  in	  light	  of	  the	  discussion.	  This	  revised	  description	  forms	  the	  basis	  for	  the	  analysis	  of	  the	  MNCS	  and	  textbooks	  in	  terms	  of	  the	  orientation.	  
4	   An	  analysis	  of	  how	  the	  orientation	  manifests	  in	  the	  MNCS	  detailed	  in	  terms	  of	  the	  chunking	  of	  the	  MNCS	  as	  described	  in	  section	  3.4.2	  above	  
5	   An	  analysis	  of	  the	  orientation	  manifests	  in	  the	  textbooks	  done	  through	  analyzing	  each	  block.	  	  
6	   A	  discussion	  of	  the	  themes	  that	  emerge	  from	  textbook	  and	  MNCS	  analysis	  in	  terms	  of	  the	  interviews	  with	  agents	  of	  the	  ORF	  and	  PRF.	  








4 Analysis	  of	  orientation	  1	  
Orientation	  1	  as	  presented	  in	  Graven	  (2002):	  Mathematics	  is	  important	  for	  
critical	  democratic	  citizenship.	  It	  empowers	  learners	  to	  critique	  mathematical	  
applications	  in	  various	  social,	  political	  and	  economic	  contexts.	  Mathematics	  is	  part	  
of	  broader	  society	  and	  is	  important	  for	  all	  learners.	  
4.1 Discussion	  of	  orientation	  1	  




mathematics	  as	  irrefutable,	  ready-­‐made	  truth.	  The	  work	  of	  people	  such	  as	  Frankenstein	  (1993),	  Gutstein	  (2003)	  and	  Brantlinger	  (2011)	  in	  developing	  mathematics	  courses	  based	  around	  key	  problems	  in	  the	  social	  and	  political	  arena	  that	  influence	  the	  students’	  lives	  or	  reflect	  inequalities	  in	  terms	  of	  race,	  gender	  and	  class	  in	  society	  reflect	  the	  concern	  with	  a	  critical	  engagement	  with	  social	  problems.	  	  Thus	  a	  reading	  of	  this	  literature	  together	  with	  a	  look	  at	  what	  appears	  in	  the	  MNCS	  indicates	  the	  following	  three	  core	  aspects	  of	  this	  orientation:	  1.	  Mathematics	  is	  important	  and	  thus	  all	  learners	  must	  have	  access	  to	  mathematics	  and	  see	  themselves	  as	  being	  included	  in	  mathematics	  and	  its	  history.	  2.	  Mathematics	  can	  be	  used	  to	  question	  and	  challenge	  social	  and	  economic	  injustices.	  3.	  Mathematics	  is	  a	  human	  creation	  and	  hence	  mathematics	  and	  the	  way	  it	  is	  used	  is	  open	  to	  question	  and	  critique.	  	  In	  what	  follows	  I	  will	  discuss	  each	  aspect	  in	  order	  to	  describe	  how	  it	  can	  be	  recognised:	  
1.	  Mathematics	  is	  important	  and	  thus	  all	  learners	  must	  have	  access	  to	  mathematics	  








e.g.	  In	  the	  MNCS	  a	  statement	  such	  as	  the	  following	  one	  discussing	  the	  need	  to	  not	  be	  Eurocentric	  in	  describing	  Mathematics	  would	  be	  an	  example	  of	  this:	  “Ethnomathematics	  also	  stresses	  that	  Mathematics	  originated	  in	  cultures	  other	  than	  the	  Greek	  and	  that	  it	  continued	  to	  be	  developed	  in	  sophistication	  by	  many	  societies	  other	  than	  the	  European”	  (MNCS,	  p62).	  c)	  Discussion	  of	  strategies	  to	  ensure	  inclusivity.	  These	  could	  include	  the	  types	  of	  remediation	  suggested	  above.	  e.g.	  in	  the	  MNCS	  a	  statement	  such	  as	  “Another	  aspect	  of	  providing	  access	  and	  affirmation	  for	  learners	  of	  Mathematics	  is	  to	  look	  at	  examples	  of	  Mathematics	  in	  the	  variety	  of	  cultures	  societal	  practices	  in	  our	  country”	  (MNCS,	  p62).	  
	  2.	  Mathematics	  can	  be	  used	  to	  question	  and	  challenge	  social	  and	  economic	  
injustices.	  Mathematics	  can	  be	  used	  to	  explore	  a	  variety	  of	  different	  social	  and	  everyday	  situations.	  The	  aspect	  that	  is	  important	  in	  an	  orientation	  to	  mathematics	  for	  critical	  democratic	  citizenship	  is	  “the	  opportunity	  for	  an	  overt	  reflection	  on	  those	  issues	  that	  relate	  to	  inequality	  and	  discrimination	  on	  the	  basis	  of	  race,	  sex,	  social	  class	  and	  economic	  developmental	  level	  of	  countries”	  (Julie,	  2004,	  p35).	  Clearly	  in	  this	  aspect	  we	  will	  be	  looking	  for	  evidence	  of	  mathematical	  modelling	  or	  applications	  of	  mathematics.	  In	  addition	  the	  contexts	  used	  will	  be	  real	  and	  relate	  to	  relevant	  social	  issues	  (de	  Lange,	  1996)	  and	  some	  form	  of	  reflection	  on	  the	  issues	  raised	  will	  be	  expected	  (Julie,	  2004).	  e.g.	  in	  the	  MNCS	  it	  states	  that	  Mathematics	  will	  enable	  learners	  to	  “engage	  responsibly	  with	  quantitative	  arguments	  relating	  to	  local,	  national	  and	  global	  issues”	  (MNCS,	  p10).	  
3.	  Mathematics	  is	  a	  human	  creation	  and	  hence	  mathematics	  and	  the	  way	  it	  is	  used	  








2.	  Mathematics	  can	  be	  used	  to	  question	  and	  challenge	  social	  and	  economic	  injustices.	  3.	  Mathematics	  is	  a	  human	  creation	  and	  hence	  mathematics	  and	  the	  way	  it	  is	  used	  is	  open	  to	  question	  and	  critique.	  
4.2 Orientation	  1	  in	  the	  MNCS	  
In	  this	  section	  I	  provide	  a	  discussion	  of	  how	  the	  orientation	  manifests	  in	  each	  of	  the	  subsections	  of	  the	  MNCS.	  For	  each	  chapter	  I	  first	  provide	  a	  summary	  of	  how	  the	  orientation	  manifests	  in	  each	  section	  of	  that	  chapter.	  In	  order	  for	  the	  table	  to	  give	  a	  quick	  visual	  indication	  of	  the	  prevalence	  of	  the	  orientation	  in	  the	  chapter	  I	  have	  shaded	  the	  row	  corresponding	  to	  each	  subsection	  according	  to	  how	  prevalent	  the	  orientation	  was	  in	  that	  subsection.	  The	  darker	  the	  shading,	  the	  more	  prevalent	  the	  subsection.	  The	  way	  in	  which	  I	  have	  judged	  prevalence	  is	  indicated	  below:	  
shading	   meaning	  
	   Orientation	  appears	  in	  50%	  or	  more	  of	  the	  elements	  that	  were	  enumerated	  and/or	  was	  strongly	  present	  in	  the	  qualitative	  descriptions.	  
	   Orientation	  appears	  in	  20%	  –	  50%	  of	  the	  elements	  that	  were	  enumerated	  and/or	  was	  significantly	  present	  in	  the	  qualitative	  descriptions.	  
	   Orientation	  appears	  in	  the	  elements	  that	  were	  enumerated	  but	  in	  less	  than	  20%	  of	  them	  and/or	  element	  is	  mentioned	  in	  the	  qualitative	  descriptions.	  
	   Orientation	  does	  not	  appear.	  




Immediately	  after	  the	  summary	  table	  for	  each	  chapter	  I	  provide	  a	  more	  detailed	  discussion	  of	  the	  way	  in	  which	  the	  orientations	  manifests	  in	  the	  chapter	  in	  order	  to	  elaborate	  on	  and	  justify	  the	  summary	  judgment	  of	  the	  prevalence	  of	  the	  orientation	  provided	  in	  the	  table.	  	  	  
4.2.1 Orientation	  1	  in	  chapter	  1	  of	  the	  MNCS	  





elements	  (this	  is	  
left	  blank	  if	  there	  
were	  no	  elements	  
that	  could	  be	  
enumerated)	  
Discussion	  of	  elements	  that	  have	  
been	  analysed	  qualitatively	  and	  
a	  brief	  qualitative	  description	  of	  
the	  elements	  that	  have	  been	  
enumerated	  
Principles	   	  5	  out	  of	  9	  principles	   Very	  strong	  focus	  on	  opening	  access	  to	  education	  to	  all.	  	  Notions	  of	  the	  need	  to	  use	  knowledge	  critically	  and	  critique	  of	  traditional	  knowledge	  structures	  also	  included.	  
Critical	  and	  developmental	  outcomes	  
6	  out	  of	  12	  outcomes	   Focus	  on	  using	  knowledge	  critically	  and	  with	  social	  responsibility	  and	  sensitivity.	  
What	  kind	  of	  learner	  is	  envisaged	  
	   Focus	  on	  learner	  acting	  in	  interest	  of	  a	  society	  based	  on	  democracy	  and	  social	  justice.	  




contributions	  to	  knowledge.	  	  
Table	  9:	  Orientation1	  in	  chapter	  1	  of	  the	  MNCS	  This	  chapter	  does	  not	  deal	  with	  mathematics	  specifically	  but	  explains	  the	  overall	  principles	  and	  expectations	  of	  the	  NCS	  for	  the	  FET	  band.	  The	  notion	  of	  learning	  in	  the	  FET	  for	  critical	  democratic	  citizenship	  is	  a	  strong	  thread	  that	  runs	  throughout	  this	  chapter.	  All	  three	  of	  the	  core	  aspects	  (access,	  questioning	  social	  and	  economic	  injustices,	  and	  questioning	  the	  discipline)	  of	  this	  orientation	  receive	  attention	  in	  this	  chapter.	  This	  chapter	  is	  not	  mathematics-­‐specific,	  these	  aspects	  are	  thus	  seen	  in	  more	  general	  terms	  (e.g.	  access	  to	  education	  rather	  than	  access	  to	  mathematics).	  	  The	  aspect	  relating	  to	  access	  to	  learning	  is	  a	  clear	  theme	  in	  this	  chapter.	  The	  curriculum	  and	  education	  is	  described	  as	  having	  an	  important	  role	  to	  play	  in	  transforming	  South	  Africa	  and	  focus	  is	  placed	  on	  redressing	  the	  educational	  imbalances	  of	  the	  past.	  Social	  transformation	  is	  one	  of	  the	  principles	  of	  the	  curriculum	  and	  is	  aimed	  at	  ensuring	  that	  “equal	  educational	  opportunities	  are	  provided	  for	  all	  sections	  of	  our	  population”	  (MNCS,	  p2).	  There	  is	  mention	  of	  the	  importance	  of	  sensitivity	  to	  issues	  of	  diversity	  and	  stress	  on	  inclusivity	  including	  a	  section	  on	  the	  importance	  of	  valuing	  indigenous	  knowledge	  systems.	  	  The	  aspect	  education	  can	  be	  used	  to	  question	  and	  challenge	  social	  and	  economic	  
injustices	  is	  also	  prominent	  throughout	  this	  chapter.	  Six	  of	  the	  twelve	  Critical	  and	  Developmental	  Outcomes	  allude	  to	  the	  idea	  of	  education	  for	  critical	  thinking	  and	  responsible	  citizenship.	  In	  addition	  “human	  rights,	  inclusivity,	  environmental	  and	  social	  justice”	  (MNCS,	  p1)	  is	  listed	  as	  one	  of	  the	  principles	  of	  the	  National	  Curriculum	  Statement.	  The	  type	  of	  learner	  that	  is	  envisaged	  is	  described	  as	  one	  “who	  will	  be	  imbued	  with	  the	  values	  and	  act	  in	  the	  interests	  of	  a	  society	  based	  on	  respect	  for	  democracy,	  equality,	  human	  dignity	  and	  social	  justice	  as	  promoted	  in	  the	  Constitution”	  (MNCS,	  p5).	  	  The	  aspect	  Mathematics	  is	  a	  human	  creation	  and	  hence	  mathematics	  and	  the	  way	  




which	  is	  not	  subject-­‐specific.	  However	  in	  chapter	  1	  there	  is	  a	  definition	  of	  what	  a	  subject9	  is:	  	  
Historically,	  a	  subject	  has	  been	  defined	  as	  a	  specific	  body	  of	  academic	  knowledge.	  This	  understanding	  of	  a	  subject	  laid	  emphasis	  on	  knowledge	  at	  the	  expense	  of	  skills,	  values	  and	  attitudes.	  Subjects	  were	  viewed	  as	  static	  and	  unchanging,	  with	  rigid	  boundaries.	  Very	  often,	  subjects	  mainly	  emphasised	  Western	  contributions	  to	  knowledge	  (MNCS,	  p6).	  	  The	  authors	  suggest	  that	  in	  the	  NCS	  this	  will	  not	  be	  the	  case	  and	  that	  subject	  boundaries	  will	  not	  be	  fixed:	  theory,	  skills	  and	  values	  will	  be	  integrated	  and	  subjects	  will	  be	  viewed	  as	  changing	  and	  as	  responding	  to	  different	  sources	  of	  new	  knowledge.	  Related	  to	  this	  notion	  that	  the	  traditional	  views	  of	  knowledge	  should	  be	  challenged	  are	  statements	  used	  to	  explain	  the	  principle	  “Valuing	  indigenous	  knowledge	  systems”	  (MNCS,	  p1)	  that	  is	  discussed	  in	  chapter	  1.	  These	  statements	  argue	  that	  prior	  to	  the	  advent	  of	  the	  theory	  of	  multiple-­‐intelligences	  “the	  Western	  world	  had	  only	  valued	  logical,	  mathematical	  and	  specific	  linguistic	  abilities	  and	  rated	  people	  as	  ‘intelligent’	  only	  if	  they	  were	  adept	  in	  these	  ways.	  Now	  people	  recognised	  the	  wide	  diversity	  of	  knowledge	  systems”	  (MNCS,	  p4).	  They	  state	  that	  in	  the	  South	  African	  context,	  indigenous	  knowledge	  systems	  refer	  to	  “a	  body	  of	  knowledge	  embedded	  in	  African	  philosophical	  thinking	  and	  social	  practices”	  (MNCS,	  p4)	  and	  that	  the	  National	  Curriculum	  Statement	  has	  infused	  indigenous	  knowledge	  systems	  into	  the	  Subject	  Statements.	  	  Thus	  chapter	  1	  contextualises	  the	  MNCS	  as	  part	  of	  a	  National	  Curriculum	  Statement	  that	  highly	  values	  all	  aspects	  of	  orientation	  1,	  Critical	  Democratic	  Citizenship.	  
4.2.2 Orientation	  1	  in	  chapter	  2	  of	  the	  MNCS	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  









elements	  (this	  is	  
left	  blank	  if	  there	  
were	  no	  elements	  
that	  could	  be	  
enumerated)	  
Discussion	  of	  elements	  that	  have	  
been	  analysed	  qualitatively	  and	  
a	  brief	  qualitative	  description	  of	  
the	  elements	  that	  have	  been	  
enumerated	  	  
Definition	   2	  out	  of	  6	  sentences	   Contains	  aspects	  relating	  to	  mathematics	  as	  a	  human	  creation	  and	  contested.	  
Purpose	   4	  out	  of	  6	  bullet	  points	   Focus	  on	  using	  mathematics	  critically	  and	  to	  address	  social	  issues	  
Scope	   3	  of	  12	  bullet	  points	   Bullet	  points	  contain	  aspects	  of	  using	  mathematics	  to	  critically	  interrogate	  issues	  and	  mathematics	  as	  a	  human	  creation.	  Paragraph	  gives	  contexts	  in	  which	  maths	  should	  be	  embedded	  that	  are	  socially	  relevant	  and	  inclusive.	  	  
Educational	  and	  career	  links	   	   No	  aspects	  reflecting	  orientation	  1.	  	  Learning	  outcome	  1:	  Number	  and	  Number	  Relationships	  
0	  out	  of	  6	  bullet	  points	   No	  aspects	  reflecting	  orientation	  1.	  	  
Learning	  outcome	  2:	  Functions	  and	  Algebra	  




Learning	  outcome	  3:	  	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  
2	  out	  of	  9	  bullet	  points	   One	  bullet	  points	  asks	  for	  investigation	  of	  the	  contested	  nature	  of	  geometry	  and	  the	  other	  for	  analysing	  cultural	  products	  as	  representations	  of	  space	  and	  shape.	  
Learning	  outcome	  4:	  Data	  Handling	  and	  Probability	  	  
	   Mention	  is	  made	  of	  being	  critically	  aware	  of	  the	  abuse	  of	  data.	  The	  last	  paragraph	  proposes	  the	  use	  of	  contexts	  that	  are	  socially	  relevant	  and	  inclusive.	  
Table	  10:	  Orientation	  1	  in	  chapter	  2	  of	  the	  MNCS	  Below	  I	  elaborate	  on	  each	  of	  the	  subsections.	  
Definition.	  Although	  the	  definition	  of	  mathematics	  emphasizes	  its	  applicability	  to	  the	  physical	  and	  social	  world,	  no	  mention	  is	  made	  of	  specifically	  using	  it	  to	  transform	  social	  relations.	  The	  aspect	  of	  critical	  democratic	  citizenship	  that	  emerges	  in	  the	  definition	  is	  that	  of	  mathematics	  as	  a	  human	  creation,	  practised	  by	  all	  cultures,	  that	  is	  contested	  and	  open	  to	  change.	  It	  is	  spoken	  of	  as	  a	  “human	  activity	  practised	  by	  all	  cultures”	  and	  as	  “developed	  and	  contested	  over	  time”	  (MNCS,	  p9),	  




responsibly	  with	  quantitative	  arguments	  relating	  to	  local,	  national	  and	  global	  issues”	  (MNCS,	  p9-­‐10).	  	  These	  bullet	  points	  are	  essentially	  some	  of	  the	  critical	  and	  developmental	  outcomes	  rewritten	  in	  mathematical	  terms.	  
Scope.	  In	  two	  of	  the	  12	  bullet	  points	  suggesting	  what	  learners	  will	  work	  towards	  being	  able	  to	  do	  there	  is	  mention	  made	  of	  learners	  using	  mathematics	  to	  challenge	  social	  issues.	  These	  are	  “use	  Mathematics	  to	  critically	  investigate	  and	  monitor	  the	  financial	  aspects	  of	  personal	  and	  community	  life	  and	  political	  decisions”	  and	  “collect	  and	  use	  data	  to	  establish	  basic	  statistical	  and	  probability	  models,	  solve	  related	  problems,	  and	  critically	  consider	  representations	  provided	  or	  conclusions	  reached”	  (MNCS,	  p10).	  It	  is	  interesting	  to	  note	  here	  that	  this	  aspect	  of	  critical	  democratic	  citizenship	  is	  mentioned	  only	  in	  relation	  to	  finances	  and	  statistics	  and	  probability.	  One	  further	  bullet	  point	  states	  “investigate	  historical	  aspects	  of	  the	  development	  and	  use	  of	  Mathematics	  in	  various	  cultures”.	  This	  could	  be	  seen	  as	  part	  of	  the	  aspect	  of	  opening	  access	  to	  mathematics	  by	  countering	  the	  Eurocentric	  bias	  in	  the	  way	  mathematics	  is	  viewed.	  At	  the	  end	  of	  the	  bullet	  points	  there	  is	  a	  paragraph	  which	  reads	  	  
Such	  mathematical	  skills	  and	  process	  abilities	  will,	  where	  possible,	  be	  embedded	  in	  contexts	  that	  relate	  to	  HIV/AIDS,	  human	  rights,	  indigenous	  knowledge	  systems,	  and	  political,	  economic,	  environmental	  and	  inclusivity	  issues	  (MNCS,	  p11).	  
Educational	  and	  career	  links.	  Nothing	  in	  this	  section	  deals	  specifically	  with	  orientation	  1.	  




represented	  to	  support	  a	  particular	  viewpoint”	  (MNCS,	  p14)	  and	  a	  suggestion	  to	  embed	  the	  data	  handling	  material	  in	  contexts	  related	  to	  human	  rights,	  inclusivity,	  environmental	  and	  health	  issues.	  Thus	  the	  Data	  Handling	  and	  Probability	  LO	  foregrounds	  the	  critical	  democratic	  citizenship	  part	  of	  orientation	  1.	  In	  the	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO,	  2	  of	  the	  9	  bullet	  points	  this	  could	  be	  seen	  to	  relate	  to	  this	  orientation.	  These	  are	  “analyse	  natural	  forms,	  cultural	  products	  and	  processes	  as	  representations	  of	  shape	  and	  space”	  and	  “investigate	  the	  contested	  nature	  of	  geometry	  throughout	  history	  and	  develop	  an	  awareness	  of	  other	  geometries”	  (MNCS,	  p14).	  In	  the	  first	  of	  these	  the	  mention	  of	  “cultural	  products”	  could	  be	  seen	  as	  part	  of	  the	  aspect	  of	  ensuring	  inclusivity.	  However	  this	  is	  not	  specifically	  stated	  as	  such.	  The	  second	  one	  is	  clearly	  about	  mathematics	  as	  human	  creation	  and	  open	  to	  change.	  	  In	  summary	  we	  see	  that	  orientation	  1	  is	  present	  in	  chapter	  2	  of	  the	  MNCS.	  However	  the	  presence	  of	  orientation	  1	  in	  chapter	  2	  is	  more	  prevalent	  in	  the	  description	  of	  the	  definition,	  purpose	  and	  scope	  of	  mathematics	  than	  it	  is	  in	  the	  subsections	  in	  which	  the	  specific	  content	  is	  dealt	  with.	  
4.2.3 Orientation	  1	  in	  chapter	  3	  of	  the	  MNCS	  





elements	  (this	  is	  
left	  blank	  if	  there	  
were	  no	  elements	  
that	  could	  be	  
enumerated)	  
Discussion	  of	  elements	  that	  have	  
been	  analysed	  qualitatively	  and	  
a	  brief	  qualitative	  description	  of	  
the	  elements	  that	  have	  been	  
enumerated	  	  
Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO:	  Assessment	  standards	  grade	  10	  
1	  of	  7	  assessment	  standards	   One	  assessment	  standard	  on	  the	  history	  of	  geometry	  and	  trigonometry	  as	  developed	  by	  various	  cultures	  




Measurement	  LO:	  Assessment	  standards	  grade	  11	  
standards	   history	  of	  geometry	  and	  trigonometry	  as	  developed	  by	  various	  cultures	  
Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO:	  Assessment	  standards	  grade	  12	  
1	  of	  6	  assessment	  standards	   One	  assessment	  standard	  about	  looking	  at	  other	  geometries	  (this	  was	  flagged	  in	  the	  previous	  section	  as	  being	  useful	  for	  highlighting	  the	  contested	  nature	  of	  geometry).	  
Content	  for	  Number	  and	  Number	  Relationships	  LO	  
	   No	  aspects	  reflecting	  orientation	  1.	  
Content	  for	  Functions	  and	  Algebra	  LO	  
	   After	  discussing	  content	  states	  that	  the	  contexts	  should	  be	  ones	  that	  involve	  debates	  on	  attitudes	  and	  values.	  	  
Content	  for	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO	  
	   No	  aspects	  reflecting	  orientation	  1.	  	  
Content	  for	  Data	  Handling	  and	  Probability	  	  LO	  
	   States	  that	  the	  content	  will	  only	  be	  meaningful	  for	  the	  learner	  if	  it	  is	  used	  to	  address	  issues	  of	  importance	  to	  the	  learner	  and	  society.	  
Contexts:	  inclusivity,	  human	  rights	  and	  indigenous	  knowledge	  systems	  




importance	  of	  mathematics	  for	  all	  and	  opening	  mathematics	  to	  learners	  previously	  excluded	  from	  it.	  	  
Table	  11:	  Orientation	  1	  in	  chapter	  3	  of	  the	  MNCS	  
Assessment	  standards	  for	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO.	  In	  six	  out	  of	  seven	  of	  the	  assessment	  standards	  for	  each	  grade	  no	  aspects	  of	  orientation	  1	  are	  reflected.	  In	  grades	  10	  and	  11	  the	  7th	  assessment	  standard	  asks	  learners	  to	  do	  a	  project	  that	  enables	  them	  to	  “demonstrate	  an	  appreciation	  of	  the	  contributions	  to	  the	  history	  of	  the	  development	  and	  use	  of	  geometry	  and	  trigonometry	  by	  various	  cultures”.	  Here	  the	  “by	  various	  cultures”	  could	  be	  seen	  as	  part	  of	  the	  aspect	  of	  ensuring	  inclusivity	  and	  the	  history	  of	  the	  development	  could	  be	  used	  to	  open	  mathematics	  up	  as	  a	  human	  creation	  and	  open	  to	  change,	  however	  this	  is	  not	  explicitly	  stated.	  In	  grade	  12	  the	  7th	  assessment	  standard	  is	  even	  less	  explicitly	  related	  to	  aspects	  of	  orientation	  1	  in	  that	  it	  asks	  for	  “a	  basic	  understanding	  of	  the	  development	  and	  uses	  of	  geometry	  though	  history	  and	  some	  familiarity	  with	  other	  geometries”	  (MNCS,	  p37).	  




education	  meant	  that	  the	  majority	  of	  South	  Africans	  were	  previously	  denied	  access	  to	  achieving	  in	  mathematics.	  The	  section	  also	  speaks	  about	  ensuring	  access	  to	  mathematics	  by	  not	  stereotyping,	  taking	  into	  account	  the	  interests	  of	  all	  and	  looking	  at	  examples	  of	  Mathematics	  in	  the	  “different	  cultures	  and	  societal	  practices”	  in	  South	  Africa	  (MNCS,	  p62).	  An	  interesting	  point	  raised	  in	  this	  section	  about	  overcoming	  barriers	  to	  learning	  mathematics	  which	  was	  not	  touched	  on	  in	  the	  description	  of	  the	  orientation	  is	  the	  following:	  	  
In	  implementing	  this	  curriculum,	  it	  is	  the	  responsibility	  of	  the	  teacher	  to	  endeavour	  to	  win	  learners	  to	  Mathematics.	  This	  will	  be	  ensured	  by	  complying	  with	  the	  Assessment	  Standards	  of	  the	  subject,	  not	  formalising	  in	  the	  abstract	  prematurely	  but	  first	  taking	  care	  to	  develop	  understanding	  and	  process	  skills.	  (MNCS,	  p62)	  The	  section	  on	  contexts	  also	  discusses	  mathematics	  as	  a	  human	  creation	  and	  emphasizes	  the	  importance	  of	  looking	  critically	  at	  how	  it	  is	  used	  in	  society.	  The	  section	  also	  highlights	  the	  need	  to	  be	  able	  to	  use	  mathematics	  to	  evaluate	  products	  of	  mathematics,	  and	  hire	  purchase	  agreements	  and	  mathematical	  arguments	  in	  the	  media	  are	  provided	  as	  examples.	  	  In	  summary	  in	  chapter	  3	  we	  see	  that	  orientation	  1	  features	  very	  little	  or	  not	  at	  all	  in	  most	  of	  the	  sections	  except	  for	  the	  subsection	  Contexts:	  inclusivity,	  human	  
rights	  and	  indigenous	  knowledge	  systems	  where	  it	  is	  the	  key	  focus.	  	  
4.2.4 Orientation	  1	  in	  chapter	  4	  of	  the	  MNCS	  





elements	  (this	  is	  
left	  blank	  if	  there	  
were	  no	  elements	  
that	  could	  be	  
enumerated)	  
Discussion	  of	  elements	  that	  have	  
been	  analysed	  qualitatively	  and	  
a	  brief	  qualitative	  description	  of	  





Competence	  descriptions	  level	  6	  (Outstanding)	  	  
0	  out	  of	  14	  bullet	  points	   	  
Competence	  descriptions	  level	  5	  (Meritorious)	  	  
0	  out	  of	  14	  bullet	  points	   	  
Competence	  descriptions	  level	  4	  (satistfactory)	  	  
0	  out	  of	  23	  bullet	  points	   	  
Competence	  descriptions	  level	  3	  (adequate)	  
0	  out	  of	  15	  bullet	  points	   	  
Competence	  descriptions	  level	  2	  (partial)	  
0	  out	  of	  15	  bullet	  points	   	  
Competence	  descriptions	  level	  1	  (inadequate)	  
0	  out	  of	  7	  bullet	  points	   	  
Table	  12:	  Summary	  of	  orientation	  1	  in	  chapter	  4	  of	  the	  MNCS	  
Competence	  descriptors.	  None	  of	  the	  aspects	  of	  orientation	  1	  are	  specifically	  reflected	  in	  the	  competence	  descriptors	  which	  “distinguish	  the	  grade	  expectations	  of	  what	  learners	  must	  know	  and	  be	  able	  to	  achieve”	  (MNCS,	  p69).	  This	  is	  noteworthy	  as	  this	  suggests	  that	  orientation	  1	  does	  not	  form	  part	  of	  the	  competences	  on	  which	  learners	  will	  be	  assessed.	  	  
4.3 Discussion	  of	  issues	  arising	  from	  analysis	  of	  
orientation	  1	  in	  MNCS	  




the	  competence	  descriptors	  this	  orientation	  is	  largely	  absent.	  In	  a	  sense	  then	  one	  could	  argue	  that	  the	  notions	  of	  inclusivity	  and	  access,	  using	  mathematics	  to	  question	  and	  challenge	  and	  challenging	  and	  questioning	  mathematics	  are	  set	  up	  in	  chapter	  1	  and,	  to	  some	  extent,	  in	  chapter	  2	  and	  in	  the	  discussion	  of	  contexts	  in	  chapter	  3	  and	  more	  specifically	  mathematical	  content	  sections	  need	  to	  be	  read	  with	  these	  ideas	  in	  mind.	  	  If	  we	  look	  then	  at	  how	  the	  three	  aspects	  of	  orientation	  1	  play	  out	  in	  the	  MNCS	  with	  particular	  reference	  to	  the	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO,	  we	  see	  the	  following:	  
Aspect	  1:	  Access	  to	  mathematics	  and	  allowing	  learners	  to	  see	  themselves	  as	  being	  




There	  is	  also	  some	  tension	  between	  some	  of	  the	  ideas	  presented	  to	  promote	  inclusivity	  and	  access	  in	  chapter	  1	  (which	  is	  general,	  and	  not	  mathematics	  specific)	  and	  the	  more	  mathematics-­‐specific	  chapters.	  In	  chapter	  1	  the	  explanation	  about	  indigenous	  knowledge	  systems	  suggests	  that	  up	  until	  the	  1960s,	  when	  the	  theory	  of	  multiple	  intelligences	  showed	  that	  there	  were	  many	  ways	  to	  make	  sense	  of	  the	  world,	  “the	  Western	  world	  had	  only	  valued	  logical,	  mathematical	  and	  specific	  linguistic	  abilities	  and	  rated	  people	  as	  ‘intelligent’	  only	  if	  they	  were	  adept	  in	  these	  ways”	  (MNCS,	  p4).	  It	  goes	  on	  to	  talk	  about	  valuing	  diverse	  knowledge	  systems	  and	  states	  that	  South	  Africa	  in	  particular	  IKS	  refers	  to	  “a	  body	  of	  knowledge	  embedded	  in	  African	  philosophical	  thinking	  and	  social	  practices	  that	  have	  evolved	  over	  thousands	  of	  years”	  (MNCS,	  p4).	  In	  some	  sense	  this	  can	  be	  seen	  to	  be	  setting	  IKS	  in	  South	  Africa	  up	  as	  an	  alternative	  to	  logical	  and	  mathematical	  thinking.	  Then	  in	  chapter	  2,	  in	  the	  section	  which	  describes	  the	  scope	  of	  mathematics,	  it	  states	  that	  the	  “mathematical	  skills	  and	  process	  abilities	  will,	  where	  possible,	  be	  embedded	  in	  contexts	  that	  relate	  to	  ...	  indigenous	  knowledge	  systems”	  (MNCS,	  p11).	  
Aspect	  2:	  Mathematics	  can	  be	  used	  to	  question	  and	  challenge	  social	  and	  economic	  
injustices.	  Although	  this	  aspect	  is	  mentioned	  in	  a	  general	  sense	  in	  several	  places,	  when	  specific	  examples	  are	  provided	  in	  relational	  to	  mathematical	  content	  they	  focus	  on	  financial	  issues	  and	  statistics,	  probability	  models	  and	  quantitative	  arguments.	  This	  aspect	  is	  thus	  not	  given	  any	  exemplification	  in	  the	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO.	  
Aspect	  3:	  Mathematics	  is	  a	  human	  creation	  and	  hence	  mathematics	  and	  the	  way	  it	  




Demonstrate	  a	  basic	  understanding	  of	  the	  development	  and	  uses	  of	  geometry	  through	  history	  and	  some	  familiarity	  with	  other	  geometries	  (e.g.	  spherical	  geometry,	  taxi-­‐cab	  geometry,	  and	  fractals).	  (MNCS,	  p37)	  	  Being	  able	  to	  translate	  this	  into	  investigating	  “the	  contested	  nature	  of	  geometry	  throughout	  history”	  (MNCS,	  p14)	  requires	  a	  sophisticated	  understanding	  of	  mathematics.	  	  For	  the	  most	  part	  the	  assessment	  standards	  present	  the	  mathematics	  that	  the	  learners	  need	  to	  learn	  as	  an	  established	  body	  of	  facts	  which	  stands	  in	  tension	  with	  the	  espoused	  desire	  to	  present	  mathematics	  as	  open	  to	  question	  and	  critique.	  	  The	  analysis	  of	  the	  MNCS	  shows	  a	  strong	  discourse	  of	  equality,	  inclusivity	  and	  human	  rights:	  this	  is	  not	  transparent	  and	  there	  is	  little	  exemplification	  or	  explication	  of	  how	  it	  should	  play	  out	  in	  the	  mathematical	  content.	  Thus	  the	  textbook	  authors	  had	  a	  strong	  imperative	  to	  include	  this	  orientation	  in	  their	  work,	  but	  little	  guidance	  as	  to	  how	  to	  do	  it.	  Thus	  the	  way	  in	  which	  to	  incorporate	  orientation	  1	  was	  open	  to	  interpretation.	  In	  the	  next	  section	  I	  analyse	  how	  it	  manifested	  in	  the	  textbooks.	  
4.4 Orientation	  1	  in	  the	  textbooks	  
The	  textbook	  chapters	  were	  analysed	  block	  by	  block	  using	  the	  division	  into	  blocks	  described	  in	  chapter	  3.	  At	  any	  place	  where	  an	  element	  of	  one	  of	  the	  3	  aspects	  of	  orientation	  1	  was	  present	  this	  was	  recorded	  in	  the	  table.	  The	  3	  aspects	  are	  numbered	  as	  on	  p96	  and	  their	  descriptions	  are	  taken	  as	  provided	  on	  p92-­‐p96.	  




Out	  of	  a	  total	  
of	  135	  
blocks	  in	  CM	  
aspect	  1	  of	  
orientation	  1:	  
Maths	  for	  all	  
aspect	  2	  of	  
orientation	  1:	  




aspect	  3	  of	  
orientation	  1:	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  Table	  13:	  Summary	  of	  orientation	  1	  in	  CM	  









mathematics	  it	  does	  not	  move	  towards	  a	  discussion	  of	  the	  contested	  nature	  of	  mathematics	  as	  envisaged	  by	  the	  definition	  of	  mathematics	  given	  in	  the	  MNCS.	  This	  again	  reflects	  one	  of	  the	  tensions	  identified	  in	  the	  curriculum	  analysis.	  This	  tension	  was	  seen	  in	  the	  description	  of	  mathematics	  as	  a	  human	  creation	  open	  to	  critique	  standing	  in	  contrast	  with	  a	  reference	  to	  an	  established	  body	  of	  mathematical	  knowledge	  in	  the	  assessment	  standards.	  Thus	  orientation	  1	  in	  the	  geometry	  chapters	  CM	  is	  peripheral	  to	  the	  mathematical	  development	  of	  the	  chapters.	  This	  reflects	  key	  issues	  and	  tensions	  identified	  in	  the	  curriculum	  analysis.	  The	  curriculum	  analysis	  suggested	  that,	  although	  orientation	  1	  featured	  strongly	  in	  the	  earlier	  more	  general	  chapters	  of	  the	  curriculum	  and	  the	  value	  of	  indigenous	  knowledge	  systems	  is	  stressed,	  very	  little	  guidance	  is	  given	  as	  to	  how	  these	  can	  be	  enacted	  in	  the	  context	  of	  the	  mathematical	  content	  and	  skills	  described	  in	  the	  learning	  outcomes	  and	  assessment	  standards.	  
4.4.2 Orientation	  1	  in	  OTM	  The	  detailed	  block-­‐by-­‐block	  analysis	  is	  provided	  in	  Appendix	  B	  and	  summarised	  below.	  
Out	  of	  a	  total	  
of	  118	  blocks	  
in	  OTM	  
aspect	  1	  of	  
orientation	  1:	  
Maths	  for	  all	  
aspect	  2	  of	  
orientation	  1:	  




aspect	  3	  of	  
orientation	  1:	  





number	  of	  blocks	   4	   0	   5	   8	  10	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




Table	  14:	  Summary	  of	  orientation	  1	  in	  OTM	  
4.4.2.1 Discussion	  of	  orientation	  1	  in	  OTM:	  Indicators	  for	  orientation	  1	  were	  found	  in	  eight	  of	  the	  118	  blocks.	  Five	  blocks	  were	  categorised	  as	  displaying	  aspect	  3	  because	  they	  contained	  a	  discussion	  of	  the	  historical	  aspects	  of	  mathematics.	  These	  historical	  snippets,	  although	  not	  central	  to	  the	  work	  of	  the	  chapter,	  do	  link	  the	  mathematics	  that	  learners	  are	  engaged	  with	  with	  a	  historical	  account	  of	  that	  work	  and	  provide	  a	  sense	  of	  human	  agency	  in	  the	  development	  of	  mathematics.	  For	  example,	  in	  a	  project	  on	  conic	  sections	  learners	  are	  provided	  the	  information	  shown	  in	  textbook	  extract	  4	  below.	  	  
	  




The	  two	  chapters	  of	  the	  textbook	  dealing	  with	  Euclidean	  geometry	  are	  divided	  into	  a	  chapter	  on	  inductive	  reasoning	  and	  a	  chapter	  on	  deductive	  reasoning.	  The	  historical	  accounts	  provided	  in	  these	  chapters	  mirror	  this	  division	  and	  argue	  that	  the	  original	  development	  of	  geometry	  occurred	  through	  inductive	  reasoning	  followed	  later	  by	  the	  introduction	  of	  proof	  and	  organisation.	  An	  extract	  from	  the	  chapter	  opener	  showing	  this	  historical	  account	  is	  shown	  in	  textbook	  extract	  5	  below.	  	  
	  









economical	  use	  of	  building	  material,	  the	  first	  stage	  of	  modelling	  has	  been	  done	  for	  the	  learner	  and	  the	  question	  is	  reduced	  to	  the	  mathematical	  task	  described	  above.	  	  In	  this	  textbook	  we	  again	  see	  the	  difficulty	  in	  integrating	  this	  orientation	  with	  the	  core	  mathematical	  work	  of	  the	  chapter.	  Although	  historical	  aspects	  are	  woven	  through	  the	  mathematical	  development	  these	  focus	  primarily	  on	  Greek	  mathematics,	  and	  African	  mathematics11	  does	  not	  feature	  strongly.	  This	  orientation	  appears	  primarily	  in	  blocks	  outside	  of	  the	  key	  development	  of	  the	  chapter	  (i.e.	  chapter	  openers,	  extra-­‐information	  narratives	  and	  projects).	  	  The	  two	  key	  chapters	  related	  to	  Euclidean	  geometry	  in	  OTM	  are	  built	  around	  a	  strong	  notion	  of	  mathematical	  reasoning	  as	  moving	  from	  inductive	  to	  deductive	  reasoning.	  In	  describing	  the	  move	  from	  investigating	  in	  the	  first	  of	  these	  chapters	  to	  showing	  why	  in	  second,	  the	  textbook	  says	  “The	  path	  you	  have	  followed	  when	  studying	  Geometry	  is	  much	  like	  that	  used	  by	  all	  good	  mathematicians.	  They	  investigate	  and	  experiment	  until	  they	  are	  convinced	  of	  a	  result,	  that	  is,	  they	  use	  inductive	  reasoning.	  Explaining	  ‘why’	  is	  the	  final	  step	  in	  a	  process”	  (OTM,	  p226).	  The	  deductive	  process	  described	  in	  the	  second	  of	  the	  chapters	  focuses	  on	  the	  building	  of	  a	  traditional	  mathematical	  deductive	  system	  and	  the	  strong	  use	  of	  logical	  proof.	  This	  type	  of	  thinking	  is	  described	  in	  the	  section	  on	  “valuing	  indigenous	  knowledge	  systems”	  in	  the	  MNCS	  as	  only	  one	  in	  a	  diverse	  range	  of	  ways	  of	  thinking.	  Thus	  we	  see	  that	  the	  textbook’s	  focus	  on	  guiding	  learners	  through	  a	  particular	  style	  of	  reasoning	  precludes	  it	  from	  addressing	  the	  other	  types	  of	  thinking	  the	  curriculum	  mentions	  as	  important.	  This	  textbook	  does	  manage	  to	  convey	  the	  notion	  of	  human	  agency	  in	  the	  creation	  of	  geometry	  through	  the	  discussion	  of	  the	  roles	  of	  various	  people	  in	  its	  history.	  However	  the	  sense	  of	  mathematics	  as	  open	  to	  critique	  and	  change	  is	  represented	  largely	  in	  the	  discussion	  of	  other	  geometries	  described	  in	  textbook	  extract	  6.	  In	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




this	  we	  see	  a	  description	  of	  the	  core	  of	  the	  challenge	  to	  mathematical	  thought	  occurring	  in	  terms	  of	  an	  attempt	  to	  establish	  the	  axioms	  on	  which	  the	  system	  of	  geometry	  was	  based.	  Some	  of	  this	  argument	  relates	  to	  what	  Houdement	  and	  Kuzniak	  (2003)	  would	  term	  as	  the	  geometry	  III	  paradigm.	  This	  idea,	  that	  one	  can	  create	  a	  different	  geometry,	  is	  not	  a	  simple	  one.	  Understanding	  how	  this	  implies	  understanding	  that	  mathematics	  is	  open	  to	  change	  requires	  a	  sophisticated	  ability	  to	  be	  able	  to	  understand	  axiomatic	  systems.	  The	  “facts”	  deduced	  in	  an	  axiomatic	  system	  remain	  facts,	  but	  it	  is	  possible	  to	  create	  alternative	  axiomatic	  systems	  that	  produce	  different	  facts.	  These	  subtleties	  are	  alluded	  to	  in	  textbook	  extract	  6	  above,	  but	  require	  learners	  to	  move	  outside	  of	  the	  paradigms	  of	  geometry	  they	  are	  used	  to	  working	  in	  order	  to	  understand	  them	  fully	  .The	  brevity	  of	  this	  extra-­‐information	  narrative	  makes	  this	  unlikely.	  	  
4.5 Interviews	  
The	  curriculum	  analysis	  demonstrated	  that	  the	  issues	  of	  redress,	  inclusivity,	  transformation	  and	  democratic	  practices,	  which	  were	  very	  much	  part	  of	  the	  GRD	  at	  the	  time	  the	  curriculum	  was	  constructed,	  were	  prominent	  in	  the	  opening	  general	  chapters	  of	  the	  curriculum.	  However	  within	  the	  detailed	  description	  of	  the	  mathematical	  content	  in	  the	  curriculum	  this	  orientation	  was	  far	  less	  visible	  and	  this	  is	  reflected	  in	  the	  textbooks	  where	  we	  see	  this	  orientation	  appearing	  in	  only	  a	  few	  blocks	  and	  these	  were	  often	  not	  central	  to	  the	  main	  mathematical	  development	  of	  the	  chapters.	  	  In	  the	  interviews	  this	  orientation	  was	  not	  a	  major	  focus	  of	  discussion	  for	  any	  of	  the	  interviewees	  although	  aspects	  1	  and	  3	  did	  come	  up	  over	  the	  course	  of	  the	  interviews.	  Three	  interviewees	  talked	  about	  using	  cultural	  products	  or	  allowing	  learners	  to	  find	  themselves	  in	  the	  textbooks.	  One	  of	  the	  authors	  of	  CM	  talked	  about	  linking	  transformation	  geometry	  with	  cultural	  objects.	  	  




design	  and	  kind	  of,	  which	  was	  another	  brief	  that	  we	  had	  –	  to	  try	  and	  integrate	  subjects	  and	  subject	  areas	  and	  that	  kind	  of	  thing.	  So	  I	  thought	  it	  was	  a	  really	  nice	  opportunity	  to	  do	  some	  of	  that.	  	  	  However,	  although	  the	  author	  sees	  it	  as	  “nice	  opportunity”	  to	  integrate	  across	  subject	  areas,	  her	  expressed	  motivation	  is	  not	  about	  opening	  access	  to	  learners	  but	  relates	  instead	  to	  fulfilling	  a	  “brief	  that	  we	  had”.	  	  The	  author	  of	  OTM	  mentions	  exploring	  ethnomathematics.	  However	  her	  mention	  of	  ethnomathematics	  does	  not	  occur	  in	  the	  context	  of	  a	  discussion	  about	  opening	  access	  to	  mathematics,	  but	  in	  the	  context	  of	  a	  discussion	  around	  her	  frustration	  with	  the	  work	  in	  transformation	  geometry	  not	  going	  anywhere.	  She	  talks	  of	  exploring	  ethnomathematics	  as	  a	  way	  to	  see	  if	  she	  could	  find	  ways	  to	  apply	  some	  of	  the	  reasoning	  developed	  in	  transformation	  geometry.	  	  
AOTM:	  I	  did	  at	  the	  time	  try	  and	  explore	  some	  of	  the	  ethnomaths	  stuff	  that	  had	  been	  done,	  David,	  what’s	  his	  name12	  and	  I	  looked	  I	  mean	  these	  were	  from,	  what’s	  his	  name?	  The	  Mozambican	  Paulus	  Gerdes.	  I	  mean	  I	  looked	  at	  one	  of	  his	  books	  so,	  I	  did	  try	  and	  actually	  explore	  ways	  to	  try	  and	  bridge	  that,	  but	  I	  never	  got	  very	  far.	  	  Thus	  we	  see	  that	  although	  the	  authors	  expressed	  interest	  including	  cultural	  products	  in	  their	  textbooks	  they	  did	  not	  link	  this	  to	  the	  notion	  of	  inclusivity.	  	  A	  third	  interviewee,	  talking	  about	  the	  way	  in	  which	  textbooks	  were	  judged	  as	  suitable	  for	  use	  in	  South	  African	  schools	  by	  the	  Department	  of	  Education	  expressed	  a	  cynical	  view:	  	  
MRC:	  The	  screening	  process	  has	  very,	  very,	  very	  little	  to	  do	  with	  the	  quality	  of	  syllabus	  interpretation.	  It	  has	  much	  more	  to	  do	  with	  the	  number	  of	  boys	  and	  girls	  in	  the	  book	  and	  the	  number	  of,	  you	  know,	  this	  or	  that	  PC13	  contexts.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Here	  she	  is	  referring	  to	  David	  Mogari	  who	  has	  done	  work	  on	  ethnomathematics	  in	  South	  Africa.	  




Three	  interviewees	  spoke	  about	  issues	  that	  related	  to	  mathematics	  as	  a	  human	  creation.	  	  The	  author	  of	  OTM	  did	  not	  directly	  address	  the	  nature	  of	  mathematics,	  but	  rather	  talked	  about	  the	  need	  to	  present	  mathematics	  as	  something	  that	  the	  students	  could	  be	  part	  of	  creating	  rather	  than	  as	  a	  finished	  product.	  This	  happened	  in	  response	  to	  a	  question	  about	  how	  she	  had	  changed	  the	  previous	  edition	  of	  the	  textbook	  (which	  was	  called	  Just	  Mathematics).	  	  
AOTM:	  I	  think	  what	  I	  tried	  to	  get	  away	  from	  here,	  now	  that	  I	  look	  back	  I	  don’t	  know	  if	  it	  was	  I,	  I	  think	  sometimes	  you	  can	  go	  too	  far	  in	  the	  one	  direction,	  was	  to	  try	  and	  get	  away	  from	  those	  kind	  of	  information	  stuff,	  where	  you	  giving	  students	  you	  know,	  sort	  of	  information	  boxes	  where	  you	  giving	  them	  the	  stuff	  and	  say	  ‘this	  is	  how	  it’s	  done’,	  worked	  examples,	  now	  let’s	  go	  and	  practice	  kind	  of	  thing,	  you	  know.	  I’ve	  never	  felt	  comfortable	  with	  books	  that	  do	  that.	  I	  think	  I’ve	  always	  felt	  that	  a	  lot	  of	  that	  is	  the	  role	  of	  the	  teacher.	  So	  to	  me	  these	  books	  are	  not	  the	  kind	  of	  books	  that	  students	  are	  easily	  going	  to	  be	  able	  to	  study	  on	  their	  own	  to	  be	  able	  to	  do	  that	  whereas	  a	  book	  like	  Just	  Maths	  would	  be	  easier	  for	  a	  student	  who	  is	  teaching	  themselves	  the	  mathematics,	  to	  do	  that,	  whereas	  this,	  I	  think,	  needs	  a	  teacher	  you	  know,	  to	  sort	  of	  mediate	  the	  investigations	  and	  stuff	  because	  I	  haven’t	  got	  boxes	  when	  say	  this,	  this	  is	  how	  you	  do	  it	  and,	  I	  mean,	  there	  are	  worked	  examples	  but	  not,	  not	  nearly	  as	  many	  as	  those.	  I	  think	  Just	  Maths	  presents	  maths	  as	  some	  sort	  of	  finished	  product	  and	  I	  wanted	  to	  try	  and	  get	  away	  from	  that	  to	  try	  and	  involve	  the	  students	  more	  in	  the	  mathematics.	  That,	  probably	  was	  the	  biggest	  change	  that	  I	  wanted	  to	  make.	  One	  of	  the	  geometry	  consultants	  echoed	  a	  similar	  sentiment:	  




These	  comments	  can	  be	  construed	  as	  making	  comment	  about	  the	  nature	  of	  mathematics,	  but	  they	  also	  resonate	  with	  approaches	  to	  pedagogy	  that	  place	  the	  active	  learner	  constructing	  their	  own	  knowledge	  at	  the	  heart	  of	  the	  learning	  process.	  This	  type	  of	  pedagogy	  has	  been	  proposed	  by	  a	  number	  of	  different	  educationalists	  over	  time	  (de	  Villiers,	  1998;	  Freudenthal,	  1973;	  von	  Glasersfeld,	  1991).	  The	  active	  learner	  has	  been	  a	  key	  notion	  of	  the	  ideas	  put	  forward	  by	  the	  reform	  movement	  in	  mathematics	  education	  (discussed	  in	  chapter	  2).	  Proponents	  of	  this	  approach	  provide	  both	  ontological	  and	  pedagogical	  arguments	  for	  adopting	  it.	  For	  some	  its	  importance	  lies	  in	  giving	  learners	  experience	  of	  the	  process	  of	  creating	  mathematics	  and	  in	  coming	  to	  understand	  that	  mathematics	  is	  something	  constructed	  by	  humans	  and	  open	  to	  change.	  For	  others	  its	  strength	  is	  that	  it	  creates	  a	  better	  opportunity	  for	  learning.	  These	  proponents	  would	  argue	  that	  being	  actively	  involved	  in	  creating	  or	  discovering	  the	  mathematics	  enables	  learners	  to	  come	  to	  understand	  the	  mathematics	  better.	  	  The	  two	  quotes	  above	  could	  be	  seen	  as	  aligning	  with	  either	  of	  these	  approaches.	  However,	  in	  one	  further	  discussion,	  the	  geometry	  consultant	  explicitly	  talked	  about	  the	  importance	  of	  recognizing	  geometry	  as	  a	  product	  of	  human	  creation	  that	  is	  open	  to	  different	  views.	  
GCF:	  Talking	  about	  non-­‐Euclidean	  geometries:	  But	  that	  fell	  by	  the	  wayside,	  which	  is	  a	  pity.	  I	  think	  it	  would	  also	  teach	  them	  something	  about	  the	  nature	  of	  mathematics	  as	  being	  propositional.	  Mathematics	  is	  not	  absolute.	  	  He	  goes	  on	  to	  say	  




different	  again.	  And	  it	  teaches	  students	  that	  when	  they	  communicate	  with	  other	  people	  that	  people	  may	  look	  at	  it	  from	  a	  different	  perspective	  too,	  so	  it	  teaches	  tolerance	  from	  looking	  at	  it	  from	  one	  of	  the	  axioms	  that	  the	  other	  person’s	  coming	  to	  the	  idea	  …	  When	  I	  talk	  about	  a	  triangle	  it	  may	  mean	  something	  different	  to	  me	  than	  it	  did	  because	  the	  axioms	  are	  different.	  One	  has	  to	  talk	  about	  that.	  The	  same	  thing	  when	  we	  talk	  about	  democracy.	  My	  understanding	  of	  democracy	  may	  be	  different	  from	  yours.	  The	  notion	  that	  exposure	  to	  non-­‐Euclidean	  geometries	  opens	  up	  the	  issue	  of	  the	  nature	  of	  mathematics	  was	  also	  reflected	  by	  ACM	  who	  felt	  their	  inclusion	  was	  important	  to	  expose	  learners	  to	  alternative	  ways	  of	  seeing	  geometry.	  	  The	  existence	  of	  so	  few	  discussions	  in	  the	  interview	  of	  issues	  relating	  to	  orientation	  1	  did	  not	  mean	  that	  the	  interviewees	  were	  not	  concerned	  about	  issues	  of	  equity	  and	  access.	  Discussions	  around	  learners’	  exclusion	  from	  mathematics	  and	  ways	  to	  remediate	  this	  related	  more	  to	  pedagogical	  approaches	  and	  systemic	  changes	  than	  to	  tying	  the	  content	  to	  social	  and	  cultural	  issues.	  One	  clear	  trend	  that	  emerged	  from	  the	  discussions	  was	  a	  recognition	  that	  geometry	  had	  been	  perceived	  as	  being	  particularly	  difficult	  in	  the	  old	  curriculum.	  MRC	  and	  ACM	  talked	  of	  the	  experience	  of	  finding	  a	  huge	  number	  of	  examination	  scripts	  in	  the	  national	  school	  leaving	  examinations	  where	  answers	  to	  the	  geometry	  questions	  were	  simply	  not	  attempted.	  This	  issue	  was	  clearly	  of	  concern	  to	  the	  committee	  who	  developed	  the	  curriculum	  and	  MC1	  reports	  that	  they	  attempted	  to	  deal	  with	  this	  by	  reducing	  the	  complexity	  of	  the	  type	  of	  questions	  intended	  to	  be	  dealt	  with	  in	  geometry	  and	  paying	  attention	  to	  the	  approach	  suggested	  by	  the	  van	  Hiele	  theory:	  




textbook	  writers	  and	  so	  on	  –	  wouldn’t	  go	  overboard	  with	  excessively	  complex	  riders	  and	  so	  on.	  
In	  other	  words	  lower	  down	  we	  look	  at	  the	  properties	  of	  quadrilaterals	  and	  their	  diagonals	  and	  different	  ways	  of	  defining	  various	  quadrilaterals	  and	  other	  polygons	  and	  then	  similarity	  in	  Grade	  11.	  But	  the	  whole	  idea	  is	  that	  theorems	  and	  axioms	  and	  corollaries	  and	  all	  that	  kind	  of	  thing	  we	  only	  kind	  of	  tackled	  in	  Grade	  12.	  So	  we	  felt	  that,	  you	  know,	  perhaps	  that	  the	  old	  system	  rushed	  van	  Hiele’s	  levels	  too	  quickly	  and	  that	  kids	  didn’t	  get	  a	  chance,	  especially	  as	  it’s	  acknowledged	  that	  they	  develop	  at	  different	  rates.	  You	  know,	  some	  kids	  were	  getting	  forced	  in	  Grade	  9	  into	  formal	  proof	  of	  congruence	  and	  stuff	  –	  that	  was	  probably	  too	  early,	  you	  know…	  
And	  that	  they	  got	  put	  off	  this	  whole	  idea	  of	  proof	  because	  proofs	  were	  something	  which	  you	  had	  to	  kind	  of	  learn	  off	  by	  heart	  or	  you	  had	  to	  follow	  this	  pattern.	  So	  and	  so	  and	  so	  and	  so,	  1,	  2,	  3	  –	  therefore,	  you	  know,	  it	  was	  kind	  of,	  it	  wasn’t	  really	  proof,	  but	  it	  was	  a	  kind	  of	  rigour	  that	  was	  insisted	  on	  just	  too	  early.	  The	  recognition	  of	  learners’	  difficulties	  with	  geometry	  and	  the	  importance	  of	  the	  van	  Hiele	  approach	  also	  informed	  the	  work	  of	  the	  author	  of	  OTM:	  
AOTM:	  But,	  generally	  my	  philosophy	  also,	  I	  think	  it’s	  also	  based	  on,	  I	  think	  my	  experience	  of	  teaching	  Geometry,	  where	  a	  lot	  of	  students	  just	  felt	  totally	  excluded	  because	  they	  couldn’t	  make	  any	  sense	  of	  anything	  that	  had	  sort	  of	  deductive	  reasoning.	  They	  couldn’t	  work	  out	  where	  these	  things	  were	  coming	  from	  and	  why	  it	  was	  structured	  like	  it	  was.	  And	  I	  remember,	  in	  my	  teaching	  trying	  to	  explain	  it	  to	  the	  students,	  but	  I	  don’t	  think	  I	  ever	  had	  any	  success.	  So,	  I	  think	  that,	  sort	  of	  my	  personal	  experience	  of	  that	  teaching	  and	  also,	  I	  think,	  a	  lot	  from	  my	  work	  at	  Malati14	  where	  we	  did	  a	  lot	  on	  van	  Hiele	  levels.	  So,	  I	  think	  from	  the	  research	  that	  we	  did	  at	  Malati	  that	  show	  that	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




students	  who	  are	  in	  grade	  10,	  were	  certainly,	  or	  according	  to	  that	  theory,	  were	  not	  ready	  to	  be	  doing	  formal	  deduction	  were	  being	  expected	  to	  do	  in	  the	  curriculum.	  So	  I	  think	  that	  shaped	  my	  thinking	  in	  terms	  of	  having	  that	  first	  chapter	  the	  inductive.	  I	  mean	  I	  think	  there	  are	  two	  things	  there,	  the	  one	  was	  for	  me	  more	  to	  get,	  sort	  of	  the	  structure	  around	  a	  sort	  of	  lower	  van	  Hiele	  level	  to	  give	  them	  experiences	  with	  the	  shape	  and	  space	  and	  also	  again	  to	  try	  to	  make	  them	  feel	  that	  they	  were	  included,	  in	  some	  way,	  and	  they	  could	  make	  decisions.	  In	  addition	  to	  discussion	  of	  changes	  in	  approaches	  to	  the	  teaching	  and	  learning	  of	  geometry	  that	  would	  help,	  the	  author	  of	  OTM	  also	  spoke	  of	  the	  importance	  of	  making	  the	  language	  accessible	  for	  all	  learners.	  




Mathematical	  Literacy	  instead	  was	  correct15.	  There	  were	  also	  concerns	  raised	  about	  whether	  the	  MNCS	  was	  overloaded.	  This	  was	  discussed	  by	  the	  Ministerial	  Review	  Committee	  and	  more	  broadly.	  The	  justification	  for	  the	  decision	  to	  make	  Euclidean	  geometry	  optional	  was	  motivated	  by	  two	  other	  interviewees	  in	  terms	  of	  issues	  of	  equity	  and	  access:	  
MRC:	  There	  our	  real	  finding	  was	  that	  we	  were	  really	  happy	  with	  the	  loss	  of	  standard	  grade	  and	  the	  motivation	  for	  that	  really	  is	  because	  it’s	  an	  equity	  issue	  and	  although	  in	  white	  schools	  and	  just	  to	  characterise	  it	  as	  crudely	  as	  that,	  in	  white	  schools,	  standard	  grade	  was	  not	  necessarily	  abused,	  in	  black	  schools	  it	  was	  horribly	  abused	  because	  it	  was	  a	  way	  of	  getting	  children	  out	  of	  the	  class	  of	  teachers	  who	  couldn’t	  teach	  higher	  grade.	  And	  de	  facto	  your	  black	  schools	  didn’t	  teach	  higher	  grade	  and	  they	  didn’t	  teach	  geometry.	  I	  mean	  you	  only	  have	  to	  ask	  anyone	  who’s	  ever	  marked	  second	  paper16	  they	  love	  the	  second	  paper	  from	  those	  kind	  of	  schools	  because	  there	  is	  no	  geometry	  to	  mark.	  So	  our	  argument	  was	  that	  if	  you	  insisted	  on	  geometry	  being	  in	  then	  those	  kids	  would	  all	  end	  up	  in	  Maths	  Literacy	  and	  the	  problem	  is	  we	  want	  black	  children	  in	  Mathematics.	  I	  mean	  just	  to	  call	  spades	  shovels	  that’s	  what	  we	  want,	  we	  need.	  So	  the	  idea	  was	  to	  say	  OK,	  the	  department	  has	  not	  done	  enough	  training	  of	  teachers,	  so	  in	  reality	  a	  lot	  of	  teachers	  can’t	  teach	  this,	  this	  new	  offered	  curriculum.	  Two	  components	  the	  core	  –	  this	  is	  compulsory	  and	  the	  optional	  which	  should	  now	  be	  optional	  –	  exactly	  that	  –	  and	  we’ll	  examine	  it,	  there’ll	  be	  a	  third	  paper,	  it	  will	  be	  examined,	  you	  know,	  it	  will	  be	  reported	  on	  your	  certificate	  and	  all	  that	  and	  the	  real	  logic	  was	  that	  the	  kids	  at	  the	  black	  schools	  would	  now	  do	  the	  core	  while	  the	  department	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  In	  the	  previous	  curriculum	  learners	  had	  a	  choice	  of	  whether	  to	  do	  Mathematics	  or	  not	  in	  grades	  10	  –12.	  Those	  who	  chose	  Mathematics	  could	  choose	  to	  do	  it	  at	  one	  of	  two	  levels	  (higher	  grade	  or	  standard	  grade).	  At	  the	  time	  the	  MNCS	  was	  introduced	  all	  learners	  had	  to	  either	  do	  Mathematics	  (which	  was	  offered	  on	  one	  level	  only)	  or	  Mathematical	  Literacy	  (which	  is	  a	  subject	  aimed	  at	  giving	  learners	  competence	  in	  the	  basic	  mathematical	  skills	  required	  in	  everyday	  life).	  




spent	  time	  upskilling	  their	  teachers	  to	  offer	  the	  thing.	  Now,	  tragically,	  of	  course,	  it	  hasn’t	  done	  any	  of	  the	  upskilling	  so	  that	  hasn’t	  happened.	  
MC2:	  And	  there	  was	  a	  real	  sense	  also	  in	  that	  geometry	  discussion	  was	  that,	  you	  know,	  part	  of	  this	  was	  about	  transformation	  –	  not	  Transformation	  …	  transformation	  of	  the	  country,	  of	  the	  education	  system.	  So	  there	  was	  an	  aspect	  that,	  you	  know,	  we	  were	  looking	  at	  saying	  “This	  is	  a	  section	  that’s	  holding	  back	  learners	  from	  accessing	  higher	  education	  and	  so	  forth	  and	  so	  forth,	  and	  certainly	  there	  wasn’t	  a	  sense	  that	  they	  needed	  it	  to	  do	  their	  BComs17	  and	  some	  of	  their	  technikon	  things.	  So	  there	  was	  a	  real	  sense	  that	  that	  was	  a	  reasonable	  thing	  to	  leave	  out.	  The	  decision	  to	  make	  Euclidean	  geometry	  optional	  was	  raised	  as	  an	  issue	  of	  concern	  by	  the	  other	  interviewees	  for	  reasons	  that	  ranged	  from	  its	  pleasure	  as	  an	  intellectual	  challenge,	  to	  its	  importance	  in	  developing	  deductive	  reasoning	  and	  its	  applicability	  to	  real	  world	  situations.	  Some	  expressed	  a	  degree	  of	  cynicism	  about	  the	  decision,	  talking	  of	  it	  as	  politically	  motivated.	  	  
GCF:	  At	  a	  high	  level	  they	  just	  decided	  and	  quite	  frankly	  their	  decision	  to	  me	  seems	  to	  be	  based	  purely	  politically	  on	  the	  fact	  that	  kids	  are	  doing	  badly	  in	  geometry	  and	  one	  way	  of	  improving	  the	  pass	  rate	  in	  Matric	  is	  by	  kicking	  geometry	  out.	  These	  discussions	  highlight	  two	  issues:	  firstly	  that	  the	  socio-­‐political	  considerations	  and	  classroom	  experience	  of	  teaching	  a	  particular	  topic	  have	  an	  impact	  on	  how	  geometry	  in	  the	  curriculum	  and	  classroom	  is	  constituted,	  and	  secondly	  that	  in	  the	  consideration	  of	  opening	  access	  to	  mathematics,	  Euclidean	  geometry	  was	  identified	  as	  a	  stumbling	  block.	  This	  led	  to	  it	  being	  made	  optional.	  However	  prior	  to	  that	  pedagogical	  strategies	  which	  included	  actively	  involving	  the	  learner	  in	  the	  construction	  of	  mathematics	  and	  attention	  to	  the	  van	  Hiele	  levels	  of	  development	  were	  promoted	  as	  ways	  of	  making	  better	  learning	  of	  geometry	  more	  possible.	  The	  way	  in	  which	  these	  pedagogical	  strategies	  played	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




out	  and	  some	  of	  the	  issues	  that	  arose	  in	  relation	  to	  this	  are	  discussed	  in	  detail	  in	  chapter	  7.	  	  
4.6 Conclusions	  




5 Analysis	  of	  orientation	  2	  
Orientation	  2	  as	  presented	  in	  Graven	  (2002):	  Mathematics	  is	  relevant	  and	  
practical.	  It	  has	  utilitarian	  value	  and	  can	  be	  applied	  to	  many	  aspects	  of	  everyday	  
life.	  Mathematics	  is	  part	  of	  broader	  society	  and	  is	  important	  for	  all	  learners.	  
5.1 Discussion	  of	  orientation	  2	  
Within	  this	  orientation	  Graven	  includes	  “mathematics	  is	  part	  of	  broader	  society	  and	  is	  important	  for	  all	  learners”.	  This	  has	  been	  dealt	  with	  under	  orientation	  1	  in	  the	  aspect	  “access	  to	  mathematics”.	  Because	  of	  this	  I	  will	  omit	  this	  aspect	  for	  orientation	  2	  and	  focus	  on	  the	  notion	  of	  mathematics	  as	  applicable.	  In	  this	  orientation	  Graven	  talks	  of	  relevance,	  the	  utilitarian	  value	  of	  mathematics	  and	  application	  to	  everyday	  life.	  Parker	  (2006,	  p63)	  suggests	  that	  in	  the	  FET	  band	  there	  is	  a	  focus	  on	  a	  “more	  structured	  form	  of	  applied	  mathematics,	  including	  problem	  solving	  and	  mathematical	  modelling”.	  Parker’s	  elaboration	  suggests	  that	  we	  should	  amend	  the	  orientation	  to	  read:	  Mathematics	  is	  relevant	  
and	  practical.	  It	  has	  utilitarian	  value	  and	  can	  be	  applied	  to	  many	  aspects	  of	  
everyday	  life	  and	  in	  other	  disciplines.	  Mathematical	  modelling	  is	  an	  important	  tool	  
















Mathematics	  is	  relevant	  and	  practical.	  It	  has	  utilitarian	  value	  and	  can	  be	  applied	  to	  many	  aspects	  of	  everyday	  life	  and	  in	  other	  disciplines.	  Mathematical	  modelling	  is	  an	  important	  tool	  that	  can	  be	  used	  in	  the	  exploration	  of	  contexts.	  	  This	  orientation	  has	  two	  aspects:	  a)	  Applications	  and	  modelling	  for	  the	  learning	  of	  mathematics.	  	  	  	  	  	  This	  can	  be	  evidenced	  through	  	  	  	  	  	  i)	  Applications	  and	  modelling	  as	  a	  motivation	  for	  learning	  mathematics	  	  	  	  	  ii)	  Applications	  and	  modelling	  as	  a	  conceptual	  aid	  to	  learning	  mathematics	  b)	  Learning	  mathematics	  for	  applications	  and	  modelling	  
5.2 Orientation	  2	  in	  the	  MNCS	  
In	  this	  section	  I	  discuss	  how	  orientation	  2	  manifests	  in	  the	  MNCS.	  I	  again	  provide	  summaries	  of	  this	  for	  each	  chapter	  and	  use	  shading	  (in	  the	  same	  way	  as	  described	  in	  the	  previous	  chapter	  on	  p97)	  to	  provide	  an	  indication	  of	  the	  strength	  of	  the	  orientation	  in	  each	  subsection	  of	  each	  chapter.	  
5.2.1 Orientation	  2	  in	  chapter	  1	  of	  the	  MNCS	  





elements	  (this	  is	  
left	  blank	  if	  there	  
were	  no	  elements	  
that	  could	  be	  
enumerated)	  	  
Discussion	  of	  elements	  that	  have	  
been	  analysed	  quantitatively	  
and	  a	  brief	  qualitative	  
description	  of	  the	  elements	  that	  
have	  been	  enumerated)	  




Critical	  and	  developmental	  outcomes	  
4	  out	  of	  12	  outcomes	   Problem-­‐solving	  and	  responsible	  use	  of	  knowledge	  discussed	  
What	  kind	  of	  learner	  is	  envisaged	  
	   Orientation	  2	  not	  mentioned	  
What	  is	  a	  subject	   	   	  Orientation	  2	  not	  mentioned	  
Table	  15:	  Summary	  of	  orientation	  2	  in	  chapter	  1	  of	  the	  MNCS	  This	  chapter	  is	  not	  mathematics	  specific	  and	  thus	  clearly	  does	  not	  mention	  mathematical	  modelling	  per	  se.	  However	  within	  the	  chapter	  there	  is	  discussion	  about	  the	  importance	  of	  ensuring	  that	  school	  knowledge	  is	  applicable.	  The	  chapter	  lists	  “integration	  and	  applied	  competence”	  as	  one	  of	  the	  principles	  of	  the	  NCS.	  In	  the	  discussion	  of	  this	  principle	  the	  MNCS	  states	  that	  integration	  needs	  to	  happen	  both	  within	  and	  across	  subjects.	  Applied	  competence	  is	  discussed	  as	  requiring	  “integration	  of	  knowledge	  and	  skills	  across	  subjects	  and	  terrains	  of	  practice”	  and	  as	  integrating	  “practical,	  foundational	  and	  reflective	  competences”	  (MNCS,	  p3).	  Chapter	  1	  thus	  clearly	  indicates	  that	  an	  important	  aspect	  of	  learning	  mathematics	  is	  the	  ability	  to	  apply	  what	  is	  learnt	  outside	  of	  the	  discipline.	  	  The	  Critical	  and	  Developmental	  Outcomes	  talk	  of	  problem-­‐solving	  and	  using	  science	  and	  technology	  effectively,	  and	  make	  it	  clear	  that	  learners	  should	  be	  able	  to	  operate	  in	  the	  world	  responsibly.	  These	  all	  reinforce	  the	  notion	  that	  the	  application	  of	  abstract	  knowledge	  is	  clearly	  something	  required	  by	  the	  NCS.	  
5.2.2 Orientation	  2	  in	  chapter	  2	  of	  the	  MNCS	  





elements	  (this	  is	  
left	  blank	  if	  there	  
were	  no	  elements	  
Discussion	  of	  elements	  that	  have	  
been	  analysed	  quantitatively	  
and	  a	  brief	  qualitative	  




that	  could	  be	  
enumerated)	  	  
have	  been	  enumerated)	  
definition	   2	  out	  of	  6	  sentences	   States	  clearly	  that	  mathematics	  can	  be	  used	  to	  explore	  problems	  that	  exist	  in	  the	  real-­‐world	  as	  well	  as	  those	  within	  mathematics.	  	  
Purpose	   4	  out	  of	  6	  bullet	  points	  	  
Emphasises	  modelling	  as	  an	  important	  purpose	  of	  mathematics,	  but	  also	  links	  modelling	  to	  deepening	  learners’	  understanding	  of	  mathematics.	  
scope	   7	  out	  of	  12	  bullet	  points	   Strong	  links	  to	  applications	  with	  particular	  emphasis	  on	  applications	  in	  socially	  relevant	  situations.	  
educational	  and	  career	  links	   	   Strong	  emphasis	  on	  applicability	  of	  mathematics	  and	  discussion	  of	  mathematical	  modelling	  as	  a	  particular	  extension	  focus	  in	  FET	  band.	  
Number	  and	  Number	  Relationships	  LO	  
4	  out	  of	  6	  bullet	  points	   Clear	  focus	  with	  topics	  relating	  to	  growth	  and	  decay	  and	  financial	  situations	  mentioned	  





Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO	   3	  out	  of	  9	  bullet	  points	   Analysis	  of	  natural	  forms	  and	  cultural	  products	  mentioned	  along	  with	  the	  need	  to	  make	  links	  and	  solve	  problems.	  
Data	  Handling	  and	  Probability	  	  LO	   	   Data	  handling	  and	  probability	  described	  as	  being	  studied	  in	  relation	  to	  their	  use	  and	  applicability.	  Again	  socially	  relevant	  contexts	  are	  prioritised.	  
Table	  16:	  Orientation	  2	  in	  chapter	  2	  of	  the	  MNCS	  
Definition.	  The	  first	  sentence	  of	  the	  definition	  is	  “Mathematics	  enables	  creative	  and	  logical	  reasoning	  about	  problems	  in	  the	  physical	  and	  social	  world	  and	  in	  the	  context	  of	  Mathematics	  itself”	  (MNCS,	  p9).	  Thus	  the	  definition	  puts	  forward	  a	  view	  of	  mathematics	  that	  is	  entirely	  consistent	  with	  the	  “Learning	  mathematics	  for	  applications	  and	  modelling”	  aspect	  of	  orientation	  2	  whilst	  acknowledging	  the	  importance	  of	  the	  pursuit	  of	  mathematical	  knowledge	  for	  its	  own	  sake.	  “Learning	  mathematics	  for	  applications	  and	  modelling”	  is	  further	  emphasised	  in	  the	  definition	  by	  the	  statement	  “Mathematical	  problem	  solving	  enables	  us	  to	  understand	  the	  world	  and	  make	  use	  of	  that	  understanding	  in	  our	  daily	  life”	  (MNCS,	  p9).	  	  




paragraph	  in	  this	  section	  is	  focused	  on	  the	  application	  of	  mathematics.	  This	  paragraph	  begins	  “An	  important	  purpose	  of	  Mathematics	  in	  the	  Further	  Education	  and	  Training	  band	  is	  the	  establishment	  of	  proper	  connections	  between	  Mathematics	  as	  a	  discipline	  and	  the	  application	  of	  Mathematics	  in	  real-­‐world	  contexts”	  (MNCS,	  p10).	  Thus	  the	  purpose	  section	  of	  the	  MNCS	  reflects	  orientation	  2	  strongly.	  The	  MNCS	  talks	  of	  modelling	  and	  applications	  of	  mathematics	  as	  being	  for	  making	  “sense	  of	  society”,	  allowing	  “personal	  development”,	  “social,	  scientific	  and	  economic	  development”,	  engagement	  “with	  local,	  national	  and	  global	  issues”,	  solving	  “real-­‐world	  problems”	  and	  work	  in	  the	  “physical,	  social	  and	  management	  sciences”	  (MNCS,	  p9-­‐	  p10).	  The	  scope	  of	  the	  contexts	  suggested	  by	  the	  MNCS	  is	  thus	  wide	  and	  certainly	  extends	  beyond	  contexts	  that	  would	  be	  in	  the	  everyday	  experience	  of	  the	  learners.	  Of	  particular	  interest	  is	  the	  discussion	  about	  mathematical	  modelling	  and	  applications	  given	  in	  the	  last	  paragraph.	  The	  first	  sentence	  (quoted	  above)	  clearly	  prioritises	  applications	  and	  asks	  that	  “proper”	  connections	  be	  made	  between	  maths	  and	  real-­‐world	  contexts.	  Although	  no	  elaboration	  of	  what	  is	  meant	  by	  “proper”	  is	  given,	  the	  wording	  seem	  to	  indicates	  a	  desire	  for	  problem	  solving	  in	  authentic	  real-­‐world	  contexts	  rather	  than	  “applying”	  mathematics	  through	  fictional	  word	  sums.	  	  The	  second	  sentence	  in	  the	  final	  paragraph	  reads	  “Mathematical	  modelling	  provides	  learners	  with	  the	  means	  to	  analyse	  and	  describe	  their	  world	  mathematically,	  and	  so	  allows	  learners	  to	  deepen	  their	  understanding	  of	  Mathematics	  while	  adding	  to	  their	  mathematical	  tools	  for	  solving	  real	  world	  problems”	  (MNCS,	  p10).	  This	  sentence	  is	  the	  first	  time	  the	  aspect	  “Applications	  and	  modelling	  for	  the	  learning	  of	  mathematics”	  appears.	  	  




contexts.	  In	  addition	  the	  list	  of	  12	  bullet	  points	  is	  concluded	  with	  the	  following	  paragraph:	  “Such	  mathematical	  skills	  and	  process	  abilities	  will,	  where	  possible,	  be	  embedded	  in	  contexts	  that	  relate	  to	  HIV/AIDS,	  human	  rights,	  indigenous	  knowledge	  systems,	  and	  political	  and	  environmental	  and	  inclusivity	  issues”	  (MNCS,	  p11).	  	  There	  are	  two	  points	  of	  particular	  interest	  in	  the	  scope	  section	  that	  are	  important	  to	  discuss:	  The	  first	  is	  the	  way	  geometry	  is	  presented.	  Although	  a	  number	  of	  bullet	  points	  in	  the	  scope	  section	  are	  generic	  a	  few	  mention	  particular	  areas	  of	  mathematics.	  Geometry	  appears	  explicitly	  in	  only	  one	  of	  the	  bullet	  points:	  “describe,	  represent	  and	  analyse	  shape	  and	  space	  in	  two	  and	  three	  dimensions	  using	  various	  approaches	  in	  geometry	  (synthetic,	  analytic	  transformation)	  and	  trigonometry	  in	  an	  interrelated	  or	  connected	  manner”	  (MNCS,	  p10).	  One	  could	  argue	  that	  “shape	  and	  space”	  can	  be	  thought	  of	  as	  part	  of	  the	  real	  world	  and	  “describe,	  represent	  and	  analyse”	  as	  indicating	  the	  modelling	  process.	  However	  “space	  and	  shape”	  can	  also	  be	  thought	  of	  as	  mathematical	  notions	  and	  thus	  it	  would	  be	  possible	  to	  read	  the	  bullet	  point	  as	  advocating	  a	  more	  abstract	  use	  of	  geometry	  and	  trigonometry.	  Here	  the	  inherent	  duality	  in	  geometry	  of	  objects	  having	  both	  concrete	  and	  abstract	  realisations	  for	  a	  learner	  is	  raised	  which	  means	  that	  this	  sentence	  in	  the	  curriculum	  could	  be	  interpreted	  differently	  by	  different	  readers.	  The	  second	  point	  of	  particular	  interest	  is	  the	  concluding	  paragraph	  of	  the	  scope	  section.	  This	  paragraph	  suggests	  that	  the	  mathematics	  learnt	  be	  embedded	  in	  contexts	  that	  relate	  to	  issues	  that	  are	  particular	  challenges	  in	  South	  Africa.	  This	  links	  back	  to	  orientation	  1	  and	  leaves	  the	  impression	  that	  a	  strong	  motivator	  for	  the	  inclusion	  of	  contexts	  in	  the	  mathematics	  curriculum	  is	  to	  enable	  awareness	  and	  transformation	  of	  social	  and	  environmental	  issues.	  	  




as	  “being	  used	  increasingly	  as	  a	  tool	  for	  solving	  problems	  related	  to	  modern	  society”	  (MNCS,	  p11).	  Of	  particular	  interest	  in	  this	  section	  is	  the	  statement	  on	  the	  link	  between	  the	  mathematics	  in	  the	  GET	  band	  and	  the	  mathematics	  in	  the	  FET	  band.	  Here	  the	  MNCS	  states:	  “The	  emphasis	  on	  contexts	  and	  integration	  within	  Mathematics	  and	  across	  the	  curriculum	  is	  maintained,	  while	  mathematical	  modelling	  becomes	  more	  prominent”	  (MNCS,	  p11).	  This	  statement	  implies	  a	  requirement	  in	  terms	  of	  modelling	  that	  goes	  beyond	  simply	  placing	  mathematics	  in	  contexts.	  




processes	  as	  representations	  of	  space	  and	  shape”	  and	  the	  other	  asks	  for	  connections	  to	  other	  subjects	  “where	  possible”	  (MNCS,	  p14).	  In	  one	  further	  bullet	  point	  mention	  is	  made	  of	  using	  geometry	  and	  trigonometry	  to	  solve	  problems.	  	  
5.2.3 Orientation	  2	  in	  chapter	  3	  of	  the	  MNCS	  





elements	  (this	  is	  
left	  blank	  if	  there	  
were	  no	  elements	  
that	  could	  be	  
enumerated)	  	  
Discussion	  of	  elements	  that	  have	  
been	  analysed	  quantitatively	  
and	  a	  brief	  qualitative	  
description	  of	  the	  elements	  that	  
have	  been	  enumerated)	  
Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO:	  Assessment	  standards	  grade	  10	  
2	  out	  of	  7	  assessment	  standards	  
Problem-­‐solving	  using	  geometry	  and	  trigonometry.	  	  Exploring	  uses	  of	  geometry	  and	  trigonometry	  in	  history.	  
Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO:	  Assessment	  standards	  grade	  11	  
2	  out	  of	  7	  assessment	  standards	  	  
Problem-­‐solving	  using	  geometry	  and	  trigonometry.	  	  Exploring	  uses	  of	  geometry	  and	  trigonometry	  in	  history.	  
Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO:	  Assessment	  standards	  grade	  12	  
2	  out	  of	  6	  assessment	  standards	  
Problem-­‐solving	  using	  geometry	  and	  trigonometry.	  	  Exploring	  uses	  of	  geometry	  and	  trigonometry	  in	  history.	  
Content	  for	  Number	  and	  Number	  Relationships	  LO	  




Content	  for	  Functions	  and	  Algebra	  LO	  
	   Strong	  focus	  on	  functions	  and	  algebra	  as	  being	  integral	  to	  modelling.	  	  
Content	  for	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO	  
	   Discusses	  3	  broad	  aspects	  of	  the	  learning	  outcome,	  including	  the	  use	  of	  the	  content	  in	  contextual	  problems.	  	  
Content	  for	  Data	  Handling	  and	  Probability	  	  	  LO	  
	   Prioritises	  using	  the	  content	  to	  address	  contextual	  issues.	  
Contexts:	  inclusivity,	  human	  rights	  and	  indigenous	  knowledge	  systems	  
	   Includes	  both	  applications	  and	  modelling	  for	  the	  learning	  of	  mathematics	  and	  learning	  mathematics	  for	  application	  and	  modelling.	  	  
Table	  17:	  Orientation	  2	  in	  chapter	  3	  of	  the	  MNCS	  
Assessment	  standards	  for	  learning	  outcome	  3.	  Within	  each	  grade	  for	  learning	  outcome	  3	  the	  mathematical	  content	  (with	  no	  modelling	  or	  application	  mentioned)	  is	  specified	  in	  the	  first	  five	  assessment	  standards	  for	  the	  grade.	  Then	  in	  6th	  assessment	  standard	  the	  learners	  are	  asked	  to	  	  
Solve	  problems	  in	  two	  dimensions	  by	  using	  the	  trigonometric	  functions	  (sin	  x,	  cos	  x	  and	  tan	  x)	  in	  right-­‐angled	  triangles	  and	  by	  constructing	  and	  interpreting	  geometric	  and	  trigonometric	  models	  (examples	  to	  include	  scale	  drawings,	  maps	  and	  building	  plans)	  (in	  grade	  10).	  	  
Solve	  problems	  in	  two	  dimensions	  by	  using	  the	  sine,	  cosine	  and	  area	  rules;	  and	  by	  constructing	  and	  interpreting	  geometric	  and	  trigonometric	  models	  (in	  grade	  11).	  	  




interpreting	  geometric	  and	  trigonometric	  models	  (in	  grade	  12)(MNCS,	  p36-­‐37).	  	  These	  clearly	  fall	  within	  the	  ambit	  of	  learning	  mathematics	  for	  applications	  and	  modelling.	  	  In	  the	  seventh	  assessment	  standard	  learners	  are	  asked	  to	  look	  at	  the	  use	  of	  geometry	  and	  trigonometry	  throughout	  history.	  This	  fits	  into	  the	  aspect	  “Applications	  and	  modelling	  as	  a	  motivation	  for	  learning	  mathematics”.	  	  
Content	  and	  contexts	  for	  the	  attainment	  of	  assessment	  standard.	  In	  the	  description	  of	  content	  of	  the	  learning	  outcomes	  contexts	  and	  application	  are	  mentioned	  for	  all	  the	  learning	  outcomes,	  thus	  indicating	  that	  this	  is	  considered	  an	  important	  aspect	  across	  the	  mathematical	  content.	  However	  mathematical	  models	  are	  only	  specifically	  mentioned	  in	  the	  description	  of	  the	  Functions	  and	  Algebra	  learning	  outcome.	  Here	  it	  states	  that	  “Functions	  and	  algebra	  are	  integral	  to	  modelling	  and	  so	  to	  solving	  contextual	  problems”	  (MNCS,	  p48).	  This	  discussion	  of	  modelling	  is	  again	  linked	  to	  particular	  context.	  Here	  it	  is	  stated	  that	  “Human	  rights,	  health	  and	  other	  issues	  which	  involve	  debates	  on	  attitudes	  and	  values	  should	  be	  involved	  in	  dealing	  with	  models	  of	  relevant	  contexts”	  (MNCS,	  p48).	  	  The	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  learning	  outcome	  also	  discusses	  the	  importance	  of	  contextual	  applications.	  The	  introductory	  paragraph	  has	  a	  section	  that	  stresses	  modelling	  and	  application.	  It	  states	  	  




The	  section	  on	  Contexts	  is	  headed	  “Contexts:	  inclusivity,	  human	  rights	  and	  indigenous	  knowledge	  systems”.	  As	  noted	  in	  the	  discussion	  of	  orientation	  1,	  much	  of	  this	  section	  relates	  to	  access	  to	  mathematics	  for	  all,	  affirmation	  of	  all	  cultures	  and	  groups	  and	  allowing	  learners	  to	  see	  themselves	  in	  the	  contexts	  and	  mathematics	  used.	  There	  is	  thus	  a	  strong	  emphasis	  on	  the	  aspect	  “Applications	  and	  modelling	  for	  the	  learning	  of	  mathematics”	  in	  this	  section.	  The	  aspect	  “Learning	  mathematics	  for	  application	  and	  modelling”	  is	  also	  included	  in	  this	  section.	  This	  is	  seen	  in	  the	  opening	  sentence	  where	  its	  power	  in	  “concisely	  formulating	  the	  theoretical	  aspect	  of	  the	  sciences	  and	  in	  providing	  tools	  for	  solving	  problems”	  (MNCS,	  p62)	  is	  put	  forward	  in	  relation	  to	  both	  the	  natural,	  applied	  and	  social	  sciences.	  It	  is	  also	  seen	  in	  the	  discussion	  of	  the	  importance	  of	  mathematical	  literacy	  as	  the	  ability	  to	  use	  and	  evaluate	  mathematical	  arguments	  in	  daily	  life.	  	  
5.2.4 Orientation	  2	  in	  chapter	  4	  of	  the	  MNCS	  





elements	  (this	  is	  
left	  blank	  if	  there	  
were	  no	  elements	  
that	  could	  be	  
enumerated)	  	  
Discussion	  of	  elements	  that	  have	  
been	  analysed	  quantitatively	  
and	  a	  brief	  qualitative	  
description	  of	  the	  elements	  that	  
have	  been	  enumerated)	  
Competence	  descriptions	  level	  6	  (Outstanding)	  	  
3	  out	  of	  14	  bullet	  points	   Setting	  up	  models	  and	  using	  them	  to	  draw	  real-­‐life	  conclusions.	  
Competence	  descriptions	  level	  5	  (Meritorious)	  	  
2	  out	  of	  14	  bullet	  points	   Setting	  up	  and	  solving	  mathematical	  models	  using	  expressions,	  formulae,	  functions	  and	  statistics.	  




descriptions	  level	  4	  (satisfactory)	  	   points	   making	  direct	  use	  of	  previously	  learnt	  mathematics.	  
Competence	  descriptions	  level	  3	  (adequate)	  
2	  out	  of	  15	  bullet	  points	   Drawing	  and	  interpreting	  simple	  graphs	  and	  diagrams.	  
Competence	  descriptions	  level	  2	  (partial)	  
2	  out	  of	  15	  bullet	  points	   Trying	  to	  draw	  and	  interpret	  simple	  graphs	  and	  diagrams	  
Competence	  descriptions	  level	  1	  (inadequate)	  
3	  out	  of	  7	  bullet	  points	   Interpreting	  simple	  graphs	  and	  diagrams	  
Table	  18:	  Orientation	  2	  in	  chapter	  4	  of	  the	  MNCS	  




implied	  even	  for	  those	  achieving	  below	  50%	  as	  they	  are	  required	  to	  be	  able	  to	  interpret	  graphs.	  Where	  specific	  mathematical	  content	  is	  mentioned	  in	  relation	  to	  modelling	  in	  the	  competence	  descriptors,	  the	  topics	  of	  functions,	  expressions	  and	  statistical	  techniques	  are	  raised.	  Thus	  the	  competence	  descriptors	  appear	  to	  prioritize	  algebra,	  functions,	  graphs	  and	  statistics	  as	  vehicles	  for	  applications	  of	  mathematics.	  	  
5.3 Discussion	  of	  issues	  arising	  from	  analysis	  of	  
orientation	  2	  in	  the	  MNCS	  




The	  aspect	  “learning	  mathematics	  for	  applications	  and	  modelling”	  predominates,	  but	  there	  are	  points	  where	  this	  is	  conflated	  with	  the	  “applications	  and	  modelling	  for	  the	  learning	  of	  mathematics”	  aspect	  and	  is	  overlain	  with	  a	  notion	  of	  learning	  for	  transformation	  and	  emancipation.	  In	  the	  places	  where	  this	  conflation	  occurs	  one	  sees	  a	  strong	  link	  to	  orientation	  1.	  This	  orientation	  predominates	  in	  chapter	  1	  and	  so	  the	  notions	  of	  access	  to	  learning	  for	  all	  and	  the	  importance	  of	  learning	  for	  challenging	  social	  and	  economic	  injustices	  are	  set	  out	  upfront.	  In	  the	  sections	  on	  Scope	  and	  Content	  and	  contexts	  for	  the	  attainment	  of	  assessment	  standards	  we	  then	  see	  contexts	  such	  as	  “HIV/AIDS,	  human	  rights,	  indigenous	  knowledge	  systems,	  and	  political	  and	  environmental	  and	  inclusivity	  issues”	  (MNCS,	  p11)	  being	  given	  priority,	  and	  the	  notions	  of	  choice	  of	  contexts	  being	  important	  for	  ensuring	  all	  groups	  of	  learners	  feel	  able	  to	  access	  mathematics	  and	  are	  culturally	  affirmed	  are	  presented.	  Although	  there	  is	  nothing	  in	  this,	  per	  se,	  that	  precludes	  a	  serious	  look	  at	  modelling	  it	  does	  bring	  to	  the	  fore	  a	  particular	  ideology.	  Consider,	  for	  example,	  the	  difference	  in	  impression	  given	  by	  a	  rephrasing	  of	  the	  paragraph	  at	  the	  end	  of	  the	  Scope	  section	  from:	  
Such	  mathematical	  skills	  and	  process	  abilities	  will,	  where	  possible,	  be	  embedded	  in	  contexts	  that	  relate	  to	  HIV/AIDS,	  human	  rights,	  indigenous	  knowledge	  systems,	  and	  political	  and	  environmental	  and	  inclusivity	  issues	  (MNCS,	  p11).	  to:	  	  




5.4 Orientation	  2	  in	  the	  textbooks	  




Real	  world	  model	  	  
Mathematical	  model	  





The	  main	  distinction	  I	  want	  to	  make	  is	  between	  working	  with	  a	  mathematical	  model	  to	  get	  mathematical	  results	  (i.e.	  process	  c	  in	  figure	  3)	  and	  modelling	  a	  real	  situation	  with	  mathematics	  or	  interpreting	  and	  validating	  the	  mathematical	  results	  in	  relation	  to	  the	  real	  situation	  (i.e.	  processes	  a,	  b	  and	  d	  in	  diagram	  1).	  Drawing	  this	  distinction	  gives	  an	  indication	  of	  how	  much	  of	  the	  contextual	  work	  presented	  requires	  engaging	  with	  the	  connection	  between	  reality	  and	  mathematics.	  Thus	  in	  the	  analysis	  of	  the	  blocks	  in	  OTM	  and	  CM	  I	  indicated	  whether	  the	  contextual	  problem	  required	  modelling	  (process	  a	  or	  b	  in	  the	  diagram)	  or	  interpretation	  work	  (process	  d	  in	  the	  diagram)	  and	  separately	  indicated	  whether	  it	  required	  mathematical	  work	  (process	  c	  in	  the	  diagram).	  	  However	  working	  with	  the	  data	  made	  it	  clear	  that	  it	  was	  not	  always	  simple	  to	  decide	  when	  modelling	  or	  interpretation	  work	  is	  required,	  because	  inevitably	  when	  a	  context	  is	  used	  some	  connection	  needs	  to	  be	  made	  between	  the	  context	  and	  the	  mathematics.	  However	  I	  did	  not	  want	  trivial	  connections	  to	  be	  included	  as	  modelling	  and	  interpretation	  work.	  I	  wanted	  to	  indicate	  a	  contextual	  problem	  as	  requiring	  modelling	  only	  if	  learners	  needed	  to	  engage	  with	  the	  context	  in	  a	  substantial	  way	  and	  build	  the	  mathematical	  model	  through	  an	  active	  engagement	  with	  the	  context.	  Similarly	  I	  wanted	  to	  indicate	  a	  contextual	  problem	  as	  requiring	  interpretation	  only	  if	  learners	  needed	  to	  reflect	  on	  what	  the	  mathematical	  answer	  they	  produced	  meant	  in	  terms	  of	  the	  context	  and	  




possibly	  reflect	  on	  the	  goodness	  of	  fit	  of	  the	  model	  itself.	  To	  illustrate	  what	  I	  mean	  I	  provide	  a	  few	  examples:	  In	  one	  question	  learners	  are	  asked	  to	  describe	  translations	  they	  see	  on	  a	  playing	  card	  (such	  as	  the	  four	  of	  diamonds).	  I	  would	  argue	  that,	  despite	  being	  asked	  to	  “see”	  the	  mathematics	  in	  a	  real	  object,	  the	  learner	  is	  not	  asked	  to	  model	  the	  situation.	  The	  learner	  is	  told	  what	  mathematics	  to	  apply	  to	  that	  situation.	  	  Contextual	  problems	  often	  require	  that	  learners	  give	  the	  answers	  to	  the	  question	  in	  terms	  of	  the	  context.	  I	  did	  not	  regard	  this	  as	  sufficient	  cause	  to	  classify	  this	  as	  requiring	  interpretation.	  For	  example	  if	  the	  learner	  is	  given	  the	  diagram	  below	  and	  asked	  to	  calculate	  the	  height	  of	  the	  tower	  in	  metres,	  I	  did	  not	  regard	  providing	  the	  answer	  as	  interpretation.	  
	  In	  the	  analysis	  of	  the	  curriculum	  the	  nature	  of	  the	  extra-­‐mathematical	  context	  emerged	  as	  an	  important	  aspect	  to	  focus	  on.	  From	  the	  curriculum	  analysis	  I	  identified	  four	  broad	  categories	  of	  contexts	  
• social	  issues,	  inclusivity	  and	  social	  change	  (e.g.	  use	  of	  cultural	  products,	  indigenous	  knowledge	  systems,	  HIV/AIDS,	  political	  matters,	  economic	  issues,	  making	  sense	  of	  society)	  
• contexts	  linked	  to	  the	  physical	  world	  or	  to	  science	  (e.g.	  making	  sense	  of	  the	  physical	  world,	  environmental	  issues)	  




• financial	  issues	  in	  a	  business	  context	  (e.g.	  depreciation,	  share	  trading,	  investments)	  
• everyday	  contexts	  (e.g.	  personal	  finances,	  contexts	  connected	  to	  “our	  daily	  life”)	  Clearly	  there	  is	  overlap	  and	  ambiguity	  between	  these	  categories	  and	  so	  I	  will	  refine	  the	  categories	  here	  in	  order	  that	  they	  become	  a	  useful	  dimension	  along	  which	  I	  can	  categorise	  the	  contextual	  problems	  from	  the	  textbooks.	  	  
i)	  social	  issues,	  inclusivity	  and	  social	  change:	  This	  category	  includes	  contexts	  where	  there	  is	  some	  form	  of	  social	  change	  or	  awareness	  attached	  to	  the	  inclusion	  of	  the	  context.	  The	  indication	  of	  a	  social	  change	  agenda	  can	  either	  be	  found	  directly	  in	  the	  way	  the	  problem	  has	  been	  set	  up	  and	  the	  context	  is	  discussed	  or	  is	  there	  by	  virtue	  of	  the	  fact	  that	  the	  context	  is	  highlighted	  as	  one	  of	  the	  contexts	  important	  for	  the	  transformation	  of	  South	  Africa	  in	  the	  curriculum.	  These	  contexts	  include	  the	  use	  of	  South	  African	  cultural	  products	  and	  practices,	  discrimination,	  indigenous	  knowledge	  systems,	  and	  HIV/AIDS.	  
ii)	  contexts	  linked	  to	  the	  physical	  world	  or	  science:	  This	  includes	  contexts	  such	  as	  temperature;	  building;	  packaging;	  roads;	  work	  related	  to	  land,	  plants,	  animals	  etc.	  	  
iii)	  financial	  issues	  in	  a	  business	  context:	  These	  relate	  specifically	  to	  concepts	  that	  require	  a	  more	  specialist	  understanding	  of	  finances	  in	  a	  business	  context.	  For	  example,	  a	  question	  that	  asks	  how	  much	  change	  a	  teller	  should	  give	  a	  customer	  would	  not	  be	  included	  here,	  but	  the	  depreciation	  of	  a	  piece	  of	  equipment	  would	  be.	  	  




5.4.1 Analysis	  of	  orientation	  2	  in	  CM	  The	  detailed	  block-­‐by-­‐block	  analysis	  is	  provided	  in	  Appendix	  C	  and	  summarised	  below.	  39	  of	  135	  blocks	  (29%)	  contained	  contexts.	  We	  will	  call	  these	  blocks	  ‘contextual	  blocks’	  for	  ease	  of	  reference.	  Two	  of	  these	  39	  contextual	  blocks	  were	  blocks	  in	  which	  modelling	  itself	  was	  discussed.	  No	  context	  was	  mentioned	  for	  these	  blocks	  and	  it	  was	  not	  appropriate	  to	  discuss	  whether	  mathematical	  work	  was	  required.	  Thus	  they	  were	  given	  the	  code	  n/a	  for	  the	  context	  and	  for	  mathematical	  work.	  There	  were	  two	  blocks	  where	  the	  contexts	  were	  explained	  in	  greater	  detail.	  These	  were	  given	  the	  code	  n/a	  for	  all	  the	  aspects	  except	  the	  category.	  Tables	  19	  and	  20	  provide	  a	  summary	  of	  the	  characteristics	  of	  the	  contextual	  blocks	  by	  showing	  the	  percentage	  of	  contextual	  blocks	  that	  fall	  under	  each	  heading.	  	  

















26%	   10%	   62%	   5%	  
Table	  19:	  Summary	  of	  characteristics	  of	  contextual	  blocks	  in	  CM	  in	  relation	  to	  modelling	  
	   Required	  
mathematical	  
work	  




Number	  of	  blocks	   32	   3	   4	  
Percentage	  of	  the	  
contextual	  blocks	  
82%	   8%	   10%	  




The	  fact	  that	  contexts	  were	  present	  in	  over	  a	  quarter	  of	  the	  blocks	  indicates	  that	  this	  orientation	  was	  certainly	  attended	  to	  in	  the	  geometry	  chapters	  of	  CM.	  However	  only	  36%	  of	  the	  contextual	  blocks	  required	  modelling	  or	  interpretation	  and	  the	  majority	  (62%)	  did	  not.	  In	  contrast	  the	  vast	  majority	  of	  contextual	  blocks	  did	  require	  mathematical	  work.	  	  











Everyday	   n/a	  
Number	  of	  
blocks	  





8%	   26%	   3%	   64%	   5%	  
Table	  21:	  Summary	  of	  the	  type	  of	  contexts	  used	  in	  the	  contextual	  blocks	  in	  CM	  Although	  varied	  contexts	  were	  used	  the	  majority	  fell	  into	  the	  category	  of	  everyday	  contexts	  with	  a	  sizeable	  proportion	  being	  contexts	  linked	  to	  the	  physical	  world.	  Very	  few	  contexts	  were	  linked	  to	  social	  issues	  which	  was	  the	  key	  suggested	  contextual	  setting	  stated	  in	  the	  curriculum,	  but	  considering	  the	  findings	  of	  the	  analysis	  of	  orientation	  1	  this	  is	  unsurprising.	  	  




Use	  of	  context	  in	  contextual	  blocks	  where	  no	  mathematical	  modelling	  or	  
interpretation	  required	  	  In	  exploring	  the	  24	  contextual	  blocks	  where	  no	  modelling	  or	  interpretation	  is	  required	  three	  broad	  categories	  of	  examples	  were	  identified	  based	  on	  the	  role	  the	  context	  played.	  These	  are	  discussed	  and	  illustrated	  using	  examples	  in	  what	  follows.	  	  






Both	  these	  examples	  illustrate	  an	  issue	  that	  was	  present	  in	  six	  out	  of	  the	  nine	  blocks	  that	  fell	  into	  the	  category,	  which	  was	  that	  the	  application	  illustrated	  was	  not	  one	  that	  was	  realistic.	  In	  the	  tower	  example	  (textbook	  extract	  7	  on	  p152)	  one	  is	  unlikely	  to	  be	  able	  to	  get	  a	  physical	  measure	  of	  the	  diagonal	  distance,	  but	  not	  of	  the	  vertical	  height.	  In	  the	  river	  example	  a	  river	  is	  unlikely	  to	  be	  presented	  on	  the	  Cartesian	  plane	  but	  is	  more	  likely	  to	  be	  presented	  on	  a	  map	  where	  it	  can	  be	  physically	  measured	  and	  the	  real	  length	  calculated	  according	  to	  the	  scale.	  	  In	  the	  three	  further	  blocks	  in	  this	  category,	  the	  contexts	  that	  were	  used	  were	  contextually	  reasonable.	  In	  one	  of	  these	  blocks,	  an	  extra-­‐information	  narrative,	  no	  mathematical	  work	  was	  required	  and	  learners	  were	  simply	  told	  about	  linkages	  on	  steam	  engines.	  In	  the	  other	  two	  blocks	  the	  mathematical	  work	  required	  was	  trivial	  for	  a	  learner	  at	  grade	  10	  level.	  The	  first	  of	  these,	  set	  in	  the	  context	  of	  creating	  an	  HIV	  ribbon	  from	  a	  seating	  arrangement,	  required	  learners	  to	  count	  blocks	  on	  a	  grid	  and	  was	  discussed	  in	  detail	  in	  chapter	  4.	  The	  second	  illustrates	  the	  notion	  of	  rate	  of	  change	  by	  putting	  values	  into	  a	  formula	  to	  calculate	  the	  rate	  (in	  words	  per	  minute)	  at	  which	  a	  child	  reads.	  Thus	  we	  see	  that	  the	  blocks	  in	  which	  the	  mathematics	  learnt	  was	  presented	  as	  being	  applicable	  in	  context	  either	  presented	  a	  contrived	  context	  or	  mathematical	  work	  was	  absent	  or	  trivialised.	  	  
Using	  an	  everyday	  object	  as	  a	  starting	  point	  In	  11	  of	  the	  24	  contextual	  blocks	  the	  context	  played	  the	  role	  of	  a	  starting	  point	  used	  to	  introduce	  a	  mathematical	  idea.	  In	  the	  majority	  of	  these	  cases	  an	  everyday	  




object	  or	  cultural	  product	  has	  been	  used	  as	  a	  starting	  point	  for	  discussion	  around	  transformation	  geometry.	  In	  these	  cases	  the	  context	  serves	  as	  an	  illustration	  of	  the	  geometric	  patterns	  or	  transformations.	  I	  refer	  to	  the	  context	  as	  a	  starting	  point	  because	  the	  bulk	  of	  the	  mathematical	  development	  happens	  outside	  of	  the	  context.	  For	  example,	  after	  transformations	  are	  introduced	  by	  getting	  learners	  to	  describe	  the	  transformations	  that	  can	  be	  seen	  on	  a	  playing	  card,	  the	  work	  is	  followed	  up	  by	  placing	  points	  on	  the	  Cartesian	  plane	  and	  developing	  formulae	  that	  describe	  the	  transformations.	  




The	  notion	  of	  modelling	  portrayed	  in	  the	  blocks	  where	  modelling	  or	  
interpretation	  is	  present	  There	  were	  nine	  contextual	  blocks	  where	  modelling	  was	  required,	  three	  where	  interpretation	  of	  a	  model	  was	  required,	  and	  one	  in	  which	  both	  modelling	  and	  interpretations	  were	  required.	  These	  could	  be	  grouped	  according	  to	  the	  mathematical	  content	  area	  they	  related	  and,	  within	  each	  of	  these	  content	  areas,	  there	  was	  some	  statement	  in	  the	  textbook	  that	  either	  discussed	  modelling	  or	  directed	  the	  learners’	  attention	  to	  a	  particular	  aspect	  of	  modelling.	  Thus	  my	  discussion	  of	  these	  blocks	  is	  structured	  according	  to	  the	  content	  area.	  
The	  distance	  formula	  in	  coordinate	  geometry	  Immediately	  after	  the	  worked	  example	  indicating	  how	  one	  might	  go	  about	  finding	  the	  length	  of	  a	  river	  (textbook	  extract	  8	  above),	  the	  following	  discussion	  about	  modelling	  and	  the	  model	  are	  provided.	  	  
	  




Linear	  functions	  as	  models	  After	  introducing	  the	  notions	  of	  slope	  in	  coordinate	  geometry	  there	  is	  a	  section	  that	  focuses	  on	  linear	  functions	  and	  that	  looks,	  in	  particular,	  at	  linear	  functions	  as	  models.	  Here	  the	  discussion	  on	  modelling	  is	  more	  extensive.	  This	  discussion	  is	  shown	  in	  textbook	  extract	  10	  below.	  Despite	  this	  discussion	  the	  questions	  that	  learners	  are	  asked	  to	  engage	  with	  in	  the	  exercises	  that	  follow	  (see	  textbook	  extracts	  11	  and	  12	  below)	  do	  not	  require	  significant	  modelling	  from	  the	  contexts	  and	  in	  many	  respects	  the	  contexts	  are	  not	  realistic.	  	  
	  






Textbook	  extract	  11:	  Exercise	  set	  on	  modelling	  (CM,	  p95)	  	  	  	  
	  








educator’s	  guide	  also	  points	  out	  that	  learners	  need	  to	  be	  aware	  that	  the	  model	  only	  provides	  reasonable	  predictions	  over	  a	  limited	  domain.	  	  Thus	  we	  see	  that	  in	  CM	  a	  link	  is	  made	  between	  straight	  lines	  in	  analytical	  geometry	  and	  linear	  functions	  as	  models.	  The	  focus	  on	  modelling	  in	  relations	  to	  functions	  aligns	  with	  the	  suggestions	  of	  the	  MNCS.	  However,	  although	  modelling	  is	  ostensibly	  in	  focus	  it	  is	  only	  in	  one	  activity	  that	  learners	  are	  given	  the	  opportunity	  to	  engage	  meaningfully	  with	  reflections	  on	  the	  model	  itself.	  	  	  
Area	  and	  volume	  In	  the	  chapter	  on	  length,	  area	  and	  volume,	  nested	  Russian	  dolls	  are	  used	  throughout	  as	  a	  vehicle	  to	  discuss	  various	  aspects	  of	  measurement,	  and,	  in	  particular	  to	  look	  at	  how	  volume	  and	  area	  change	  as	  the	  dimensions	  to	  change.	  In	  the	  first	  activity	  the	  learners	  are	  given	  the	  height	  and	  diameter	  of	  the	  dolls	  and	  asked	  to	  estimate	  the	  surface	  area	  and	  volume	  of	  the	  doll.	  This	  requires	  using	  geometric	  solids	  for	  which	  they	  have	  known	  formulae	  for	  surface	  area	  and	  volume	  to	  model	  the	  dolls.	  Learners	  are	  asked	  to	  reflect	  on	  how	  accurate	  they	  think	  their	  answers	  are	  and	  to	  consider	  ways	  to	  improve	  them.	  Thus	  learners	  are	  here	  asked	  both	  to	  create	  and	  reflect	  on	  a	  model.	  At	  the	  end	  of	  the	  chapter	  learners	  are	  asked	  to	  find	  some	  irregularly-­‐shaped	  objects	  and	  estimate	  their	  surface	  area	  and	  volume.	  Thus	  the	  skill	  of	  modelling	  irregularly-­‐shaped	  objects	  with	  known	  regular	  solids	  is	  both	  introduced	  and	  followed	  up	  in	  this	  chapter.	  




mark	  out	  a	  circle	  or	  rectangle.	  The	  third	  gets	  learners	  to	  explore	  ways	  to	  create	  the	  shortest	  path	  (road)	  linking	  four	  vertices	  (cities).	  Although	  these	  three	  blocks	  do	  not	  require	  learners	  to	  engage	  in	  substantive	  modelling	  they	  do	  ask	  learners	  or	  show	  learners	  how	  the	  geometry	  they	  have	  been	  used	  can	  be	  applied	  to	  real-­‐world	  situations	  in	  reasonably	  authentic	  ways.	  	  The	  fourth	  block	  takes	  them	  carefully	  through	  creating	  a	  model	  of	  a	  car	  jack	  using	  cardboard	  and	  split-­‐pins	  that	  they	  then	  use	  to	  investigate	  how	  the	  jack	  behaves	  by	  removing	  a	  particular	  pin	  and	  changing	  its	  position	  along	  a	  particular	  strip.	  They	  are	  then	  asked	  to	  make	  conjectures	  about	  the	  way	  in	  which	  a	  particular	  point	  and	  strip	  behave	  and	  are	  instructed	  to	  use	  a	  geometric	  model	  to	  prove	  the	  conjecture.	  	  The	  purpose	  of	  this	  kind	  of	  scaffolding	  can	  be	  viewed	  in	  two	  ways:	  that	  careful	  structuring	  is	  necessary	  if	  you	  want	  the	  learners	  doing	  the	  activity	  to	  work	  with	  particular	  mathematics	  and	  be	  able	  to	  come	  to	  predictable	  conclusions,	  and	  that	  for	  learners	  new	  to	  modelling	  this	  kind	  of	  scaffolding	  alerts	  them	  to	  the	  kind	  of	  methods	  one	  can	  use	  in	  modelling	  before	  they	  are	  fully	  immersed	  in	  the	  modelling	  process	  itself.	  	  




independent	  and	  substantial	  mathematical	  modelling	  is	  required.	  This	  suggests	  that	  there	  is	  an	  implicit	  assumption	  underlying	  the	  work	  in	  the	  book	  that	  one	  builds	  ideas	  of	  mathematical	  modelling	  through	  practicing	  work	  on	  specific	  components	  of	  the	  modelling	  cycle	  or	  working	  with	  highly	  scaffolded	  examples	  of	  aspects	  of	  modelling.	  	  However	  there	  is	  no	  place	  in	  either	  the	  learner	  book	  or	  educator’s	  guide	  where	  this	  is	  made	  explicit.	  
5.4.2 Analysis	  of	  orientation	  2	  in	  OTM	  The	  detailed	  block-­‐by-­‐block	  analysis	  is	  provided	  in	  Appendix	  C	  and	  summarised	  below.	  11	  of	  the	  117	  blocks	  (9%)	  contained	  contexts.	  This	  is	  fewer	  than	  in	  CM	  both	  in	  absolute	  terms	  and	  in	  percentage	  terms.	  	  	  




validation	  of	  model	  
Did	  not	  require	  
modelling	  or	  
interpretation	  of	  model	  
Number	  of	  
blocks	  




9%	   0%	   91%	  
Table	  22:	  Summary	  of	  characteristics	  of	  contextual	  blocks	  in	  OTM	  in	  relation	  to	  modelling	  
	   Required	  
mathematical	  
work	  
Did	  not	  require	  
mathematical	  
work	  




Percentage	  of	  the	  
contextual	  blocks	  
55%	   45%	  
Table	  23:	  Summary	  of	  characteristics	  of	  contextual	  blocks	  in	  OTM	  in	  relation	  to	  mathematical	  work	  The	  fact	  that	  contexts	  were	  present	  in	  only	  9%	  of	  the	  blocks	  indicates	  that	  this	  orientation	  was	  not	  a	  priority	  in	  the	  geometry	  chapters	  of	  OTM.	  Only	  one	  of	  the	  contextual	  blocks	  required	  modelling	  or	  interpretation,	  and	  roughly	  half	  of	  the	  contextual	  blocks	  did	  not	  require	  mathematical	  work.	  	  



















18%	   82%	   3%	   9%	  
Table	  24:	  Summary	  of	  the	  type	  of	  contexts	  used	  in	  the	  contextual	  blocks	  in	  OTM	  	  The	  vast	  majority	  of	  contexts	  used	  were	  those	  linked	  to	  the	  physical	  world	  or	  science.	  Very	  few	  contexts	  were	  linked	  to	  social	  issues	  which	  was	  the	  key	  suggested	  contextual	  setting	  stated	  in	  the	  curriculum.	  




Use	  of	  context	  in	  contextual	  blocks	  where	  no	  mathematical	  modelling	  or	  
interpretation	  was	  required	  	  In	  exploring	  the	  ten	  contextual	  blocks	  where	  no	  modelling	  or	  interpretation	  was	  required	  in	  terms	  of	  the	  role	  the	  context	  played,	  I	  found	  only	  two	  of	  the	  three	  broad	  categories	  identified	  for	  CM.	  I	  discuss	  each	  of	  these	  below.	  
Presenting	  the	  mathematics	  learnt	  as	  applicable	  in	  context	  Six	  of	  the	  blocks	  fell	  into	  this	  category.	  Of	  these	  five	  also	  required	  no	  mathematical	  work.	  Three	  of	  these	  were	  contained	  in	  an	  extra-­‐information	  narrative	  and	  provided	  a	  discussion	  of	  how	  the	  work	  studied	  could	  be	  used	  in	  context.	  These	  were	  not	  central	  to	  the	  mathematical	  development	  of	  the	  chapters	  and	  provided	  only	  an	  illustration	  of	  the	  applicability	  of	  the	  mathematics	  learnt.	  For	  example,	  the	  work	  on	  parallelograms	  is	  followed	  by	  the	  extra-­‐information	  narrative	  shown	  in	  textbook	  extract	  13	  below.	  
	  




The	  applicability	  of	  the	  mathematics	  learnt	  or	  to	  be	  learnt	  is	  also	  mentioned	  in	  a	  chapter	  opener	  and	  as	  an	  aside	  in	  a	  project.	  In	  the	  project,	  which	  asks	  learners	  to	  explore	  various	  conic	  sections	  by	  slicing	  cones,	  a	  brief	  narrative	  is	  provided	  stating	  that	  the	  various	  conic	  sections	  either	  occur	  in	  natural	  phenomena	  (e.g.	  the	  path	  of	  a	  comet)	  or	  are	  used	  in	  a	  device	  (e.g.	  a	  satellite	  dish)	  (see	  textbook	  extract	  4	  on	  p116).	  The	  chapter	  opener	  (see	  textbook	  extract	  5	  on	  p117)	  mentions	  that	  geometry	  was	  developed	  initially	  to	  solve	  everyday	  problems.	  	  The	  one	  contextual	  block	  in	  this	  category	  where	  mathematical	  work	  was	  required	  is	  a	  project	  on	  architecture	  in	  Africa	  that	  has	  already	  been	  discussed	  in	  the	  analysis	  of	  orientation	  1.	  	  As	  discussed	  in	  chapter	  1,	  although	  the	  project	  is	  portrayed	  as	  asking	  learners	  to	  investigate	  the	  circular	  shape	  of	  African	  houses	  in	  relation	  to	  economical	  use	  of	  building	  material	  the	  key	  mathematical	  task	  is	  presented	  as	  follows:	  Assume	  that	  a	  square	  and	  a	  circle	  have	  perimeter	  2𝜋𝑟.	  Use	  Algebra	  to	  prove	  that	  the	  area	  of	  the	  circle	  will	  be	  larger	  than	  the	  area	  of	  the	  square.	  (OTM,	  p224)	  We	  see	  here	  that	  the	  key	  modelling	  work	  has	  already	  been	  done	  for	  the	  learners	  and	  the	  activity	  is	  reduced	  to	  a	  purely	  mathematical	  investigation.	  	  The	  project	  continues	  with	  the	  following	  quote	  attributed	  to	  Labelle	  Prisin,	  who	  studied	  the	  architecture	  of	  West	  Africa:	  




Using	  an	  everyday	  object	  as	  a	  starting	  point	  Three	  of	  the	  four	  contextual	  blocks	  that	  fall	  into	  this	  category	  involve	  designing	  a	  pizza	  box	  which	  is	  a	  right	  prism	  and	  calculating	  its	  volume	  and	  surface	  area.	  The	  focus	  is	  on	  the	  mathematical	  work	  of	  the	  volume	  and	  surface	  of	  a	  right	  prism	  and	  aspects	  of	  the	  real	  situation	  (e.g.	  the	  flaps	  needed	  to	  construct	  and	  close	  the	  box)	  are	  explicitly	  ignored.	  The	  teacher’s	  guide	  is	  clear	  about	  this	  and	  states	  “Question	  1(d)	  is	  a	  rather	  ‘contrived’	  problem,	  as	  we	  are	  ignoring	  the	  flaps	  needed	  to	  hold	  the	  box	  together.	  Talk	  to	  learners	  about	  this:	  although	  we	  know	  what	  should	  happen	  in	  real	  life,	  sometimes	  we	  have	  to	  discard	  this	  and	  just	  focus	  on	  the	  Mathematics”	  (Bennie,	  2005b,	  p165).	  Thus	  we	  see	  that	  the	  context	  provides	  an	  everyday	  object	  as	  a	  starting	  point	  for	  a	  mathematical	  investigation.	  In	  a	  later	  activity	  learners	  are	  asked	  to	  use	  the	  words	  translate,	  rotate	  and	  reflect	  to	  describe	  traditional	  patterns	  found	  in	  South	  Africa	  and	  Lesotho.	  Here	  also	  the	  focus	  is	  on	  developing	  the	  mathematics	  ideas	  and	  the	  context	  provides	  a	  starting	  point.	  	  
The	  notion	  of	  modelling	  portrayed	  in	  the	  blocks	  where	  modelling	  or	  
interpretation	  is	  present	  The	  only	  contextual	  block	  in	  which	  learners	  are	  required	  to	  engage	  in	  some	  aspect	  of	  modelling	  is	  one	  where	  they	  are	  asked	  to	  draw	  graphs	  of	  the	  height	  of	  water	  in	  a	  vase	  against	  time,	  for	  water	  flowing	  into	  different	  shaped	  vases	  at	  a	  constant	  rate.	  In	  this	  case	  one	  of	  the	  skills	  required	  to	  do	  the	  work	  is	  linking	  a	  contextual	  situation	  with	  a	  graphical	  one.	  Modelling	  itself	  is	  not	  discussed	  and	  the	  situation	  presented	  is	  contrived.	  However	  it	  does	  engage	  learners	  in	  thinking	  about	  the	  relationship	  between	  a	  physical	  situation	  and	  the	  graphical	  model	  that	  could	  be	  used	  to	  represent	  it.	  	  




as	  illustrations	  of	  the	  application	  of	  mathematics	  or	  simply	  as	  starting	  points	  to	  move	  into	  the	  mathematics.	  	  In	  addition	  we	  see	  an	  attempt	  to	  include	  substantial	  contexts	  which	  are	  linked	  to	  fairly	  advanced	  ideas	  in	  science	  or	  engineering.	  However	  where	  these	  contexts	  are	  used,	  learners	  are	  not	  required	  to	  work	  with	  the	  mathematics	  in	  relation	  to	  them.	  
5.5 Interviews	  
In	  the	  interviews	  modelling	  was	  not	  talked	  about	  as	  a	  major	  concern	  by	  any	  of	  the	  authors	  of	  the	  textbook	  or	  curriculum.	  However	  both	  geometry	  consultants	  mentioned	  the	  importance	  of	  modelling	  and	  expressed	  regret	  at	  its	  lack	  in	  the	  curriculum.	  They	  came	  as	  it	  from	  two	  different	  directions.	  GCG	  spoke	  about	  it	  from	  the	  perspective	  of	  learning	  mathematics	  for	  applications	  and	  modelling:	  
GCG:	  But	  a	  whole	  genre	  of	  geometry	  that	  is	  necessary	  to	  operate	  the	  new	  technology,	  you	  know,	  the	  world	  is	  saying	  this	  is	  priority	  number	  one.	  




Geocadabra,	  your	  CAD	  tools.	  	  I’ve	  worked	  now	  with	  a	  CAD	  tool	  for	  engineering	  design	  which	  utilises	  all	  of	  these	  things.	  Your	  industry	  today	  works	  with	  CAD	  tools	  being	  developing	  or	  designing	  a	  motor	  vehicle	  or	  designing	  an	  electric	  mixer.	  And	  all	  of	  those	  principles	  are	  based	  on	  three	  dimensional	  concepts	  of	  space.	  GCF	  spoke	  about	  it	  from	  the	  perspective	  of	  applications	  and	  modelling	  for	  the	  learning	  of	  mathematics:	  
GCF:	  I	  mean	  then	  another	  thing	  also	  I	  think	  in	  terms	  of	  transformations	  –	  I	  think	  I	  did	  mention	  –	  but	  I	  don’t	  see	  a	  lot	  of	  evidence	  of	  that	  in	  the	  curriculum,	  is	  …	  Well	  not	  only	  in	  relation	  to	  transformations,	  but	  then	  is	  also	  to	  use	  a	  lot	  more	  practical	  context.	  You	  know,	  to	  start	  with	  a	  practical	  context	  and	  then	  to	  model	  the	  geometry	  from	  that.	  I	  mean	  traditionally	  geometry	  is	  still	  completely	  divorced	  from	  any	  real	  world	  application.	  You	  know,	  I	  mean	  for	  example	  this	  example	  of	  the	  perpendicular	  bisectors.	  I	  start	  with	  a	  practical	  context	  of	  finding	  a	  water	  reservoir	  that’s	  the	  same	  distance	  from	  4	  villages	  that	  want	  water.	  Getting	  an	  idea	  of	  what	  is	  equidistance	  and	  then	  looking	  at	  2	  villages	  and	  so	  on.	  So	  starting	  with	  a	  practical	  context	  rather	  than,	  you	  know,	  just	  teaching,	  you	  know,	  a	  perpendicular	  bisector	  is	  a	  line	  that’s	  perpendicular	  at	  the	  midpoint	  of	  a	  line	  segment.	  So	  what?	  You	  know,	  it’s	  just	  something.	  It	  doesn’t	  have	  any	  practical	  meaning.	  To	  also	  use	  a	  lot	  more	  modelling.	  But	  I	  don’t	  see	  a	  lot	  of	  that	  either	  in	  the	  curriculum,	  ja.	  	  Those	  involved	  in	  the	  curriculum	  committee	  alluded	  to	  applications	  as	  playing	  a	  part	  in	  the	  decisions	  around	  geometry,	  but	  the	  motivation	  behind	  it	  they	  expressed	  was	  less	  clear.	  	  




things	  they	  were	  doing	  in	  GET	  and	  they	  thought	  it	  would	  be	  fun	  to	  continue	  with	  them	  into	  FET.	  
Similarity	  was	  not	  meant	  to	  be	  the	  nasty	  prove	  that,	  you	  know,	  AG	  x	  GB	  is	  equal	  to	  some	  bizarre	  thing.	  	  It	  was	  meant	  to	  be	  doing	  similarity	  so	  that	  there	  could	  be	  application	  of	  it	  in	  real	  life	  problems.	  	  That	  was	  the	  intention	  behind	  similarity	  in	  Grade	  11.	  	  So	  that	  you	  wouldn’t	  go	  into	  the	  heavy	  rigorous	  stuff,	  there’d	  be	  some	  simple	  things,	  but	  it	  would	  primarily	  be	  focused	  on	  applications	  –	  that	  was	  the	  discussion.	  	  
MC1:	  I	  think	  to	  some	  extent	  just	  showing	  that	  there	  is	  mathematics	  involved,	  that	  kind	  of	  thing	  that	  people	  actually	  use	  Maths	  …	  




the	  modelling.	  She	  then	  spoke	  about	  how	  this	  meant	  the	  applications	  got	  placed	  into	  the	  extra-­‐information	  blocks.	  	  
AOTM:	  I	  didn’t	  really	  go	  into	  it,	  I	  didn’t	  develop	  it,	  use	  the	  potential	  that	  there	  could	  possibly	  be.	  I	  mean	  I	  sort	  of	  tried,	  sort	  of	  made,	  but	  they’re	  very	  sort	  of	  contrived,	  I	  would	  think	  sort	  of	  looking	  back,	  contrived	  links,	  you	  know,	  this	  kind	  of	  thing.	  But	  that	  again	  that	  comes	  in	  the	  projects	  and	  those	  kind	  of	  things,	  it’s	  not	  really	  sort	  of	  part	  of	  the	  text	  in	  other	  ways.	  I	  think	  what	  drove	  me	  and	  it’s	  the	  kind	  of	  stuff	  that	  comes	  into	  your,	  the	  bigger	  pictures18	  	  I	  mean,	  that’s	  what	  the	  feature	  was	  for.	  The	  bigger	  picture	  was	  to	  try	  and	  make	  links	  to	  the	  applications	  and	  that	  kind	  of	  thing.	  So	  I	  haven’t	  really	  included	  that	  very	  much	  in	  the	  investigations	  and	  the	  exercises.	  I	  think	  what	  was	  more	  was	  driving	  me	  was	  the	  mathematical	  applications	  to	  the	  extent	  that	  we	  can	  have	  mathematical	  applications	  at	  this	  level	  rather	  than	  the	  practical	  applications.	  When	  asked	  if	  she	  felt	  there	  was	  potential	  to	  have	  done	  more	  with	  the	  modelling	  she	  talks	  about	  how	  she	  updated	  the	  previous	  edition	  of	  the	  textbook	  (called	  Just	  Maths)	  to	  make	  the	  context	  more	  socially	  relevant,	  but	  did	  not	  feel	  she	  had	  particularly	  amended	  them	  to	  get	  at	  modelling.	  It	  is	  interesting	  to	  note	  that,	  although	  she	  feels	  that	  more	  could	  have	  been	  done,	  she	  ends	  by	  questioning	  how	  much	  this	  could	  be	  done	  if	  one’s	  focus	  was	  on	  the	  development	  of	  the	  mathematics.	  	  
AOTM:	  I	  think,	  uh	  look,	  I	  think	  there’s	  potential	  to	  do	  a	  lot	  better	  in	  terms	  of	  the	  modelling	  than	  what	  I’ve	  done	  here	  in	  terms	  of,	  the	  kind	  of	  sort	  of,	  when	  we	  spoke	  about	  how	  I	  used	  the,	  the	  Just	  Maths,	  I	  mean,	  a	  lot	  of	  those	  sort	  of	  problems,	  my	  sort	  of	  word	  problems	  and	  the	  trig	  word	  problems	  sort	  of	  came	  from	  there.	  I	  mean,	  I	  tried	  to	  sort	  of	  revamp	  them	  a	  little	  bit	  and	  update	  the	  contexts	  and	  have	  more	  Ja,	  it	  was	  sort	  of	  my	  way	  of	  getting	  at	  the,	  at	  the	  social	  kind	  of	  issues	  that	  should	  be	  in	  the	  curriculum.	  So	  I	  sort	  of	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




updated	  them	  in	  that	  way,	  but	  they	  still	  contrived,	  they’re	  still	  word	  problems,	  sort	  of	  traditional	  school	  word	  problems	  although	  the	  contexts	  might	  change	  slightly.	  So,	  I	  think	  in	  that	  way,	  I	  think,	  you	  could	  do	  more.	  How	  much	  you	  could,	  if	  you	  also	  want	  to	  show	  the	  development	  the	  mathematics,	  I	  don’t	  know.	  	  Thus	  we	  see	  in	  the	  textbooks	  and	  in	  the	  reflections	  of	  the	  interviewees	  a	  struggle	  to	  find	  a	  coherent	  role	  for	  contextual	  problems	  and	  a	  real	  struggle	  to	  fit	  in	  any	  form	  of	  meaningful	  modelling.	  	  The	  analysis	  of	  orientation	  1	  and	  orientation	  2	  show	  that	  these	  orientations	  feature	  strongly	  in	  the	  MNCS.	  However	  orientation	  1	  is	  not	  strongly	  visible	  in	  the	  Learning	  Outcomes	  of	  the	  MNCS	  where	  the	  mathematical	  content	  is	  discussed	  and	  we	  see	  that,	  although	  it	  filters	  into	  the	  textbooks	  it	  is	  not	  prominent,	  and	  is	  generally	  peripheral	  to	  the	  main	  development	  of	  the	  work	  in	  the	  textbooks.	  Orientation	  2	  is	  visible	  in	  the	  Learning	  Outcomes	  although	  less	  so	  in	  the	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  learning	  outcome.	  Although	  orientation	  2	  is	  present	  in	  both	  textbooks,	  it	  is	  similarly	  not	  prominent	  and,	  by	  and	  large,	  not	  well	  integrated	  into	  the	  main	  mathematical	  development	  of	  the	  chapters.	  It	  thus	  seemed	  the	  remaining	  orientations	  (orientations	  3	  and	  4),	  which	  deal	  with	  mathematical	  content	  and	  practices,	  would	  be	  dominant	  orientations	  in	  the	  textbooks.	  Chapters	  6	  and	  7	  provide	  an	  analysis	  of	  how	  this	  manifested.	  
6 Analysis	  of	  orientation	  3	  and	  4	  
Orientation	  3	  as	  presented	  in	  Graven	  (2002):	  Mathematics	  is	  an	  induction	  for	  
learners	  into	  what	  it	  means	  to	  be	  a	  mathematician,	  to	  think	  mathematically	  and	  to	  
view	  the	  world	  through	  a	  mathematical	  lens.	  Mathematics	  has	  its	  own	  beauty	  and	  
can	  be	  explored	  for	  its	  own	  sake.	  Mathematical	  investigation	  and	  exploration	  
(without	  necessarily	  utilitarian	  value)	  is	  emphasised.	  School	  mathematics	  in	  this	  
sense	  is	  seen	  as	  part	  of	  a	  broader	  mathematics	  culture,	  which	  is	  produced	  and	  
reproduced	  uncritically	  in	  accordance	  with	  the	  norms	  and	  conventions	  of	  the	  




Orientation	  4	  as	  presented	  in	  Graven	  (2002):	  Mathematics	  is	  a	  language	  with	  
conventions,	  skills	  and	  algorithms	  that	  must	  be	  learnt.	  Many	  of	  these	  will	  not	  be	  
used	  or	  applied	  by	  most	  learners	  in	  everyday	  life	  but	  are	  important	  for	  the	  FET	  
band	  and	  for	  university	  studies	  in	  mathematics	  (for	  example,	  the	  symbols	  and	  
conventions	  for	  writing	  exponents,	  factorisation	  of	  trinomials,	  solving	  Euclidean	  
geometry	  riders	  etc.).	  School	  mathematics	  in	  this	  sense	  is	  seen	  as	  part	  of	  the	  
broader	  mathematics	  culture,	  which	  is	  accepted	  and	  reproduced.	  	  
6.1 Discussion	  of	  orientations	  3	  and	  4	  




Thinking	  of	  the	  distinction	  as	  ‘content’	  and	  ‘process’	  or	  ‘body	  of	  knowledge’	  and	  ‘activity’	  avoids	  the	  issue	  in	  orientation	  3	  which	  presupposes	  a	  shared	  understanding	  of	  what	  mathematicians	  do	  and	  what	  thinking	  mathematically	  is.	  	  However	  as	  we	  see	  from	  the	  fact	  that	  the	  activities	  Sierpinska	  and	  Lerman	  identify	  differ	  from	  the	  processes	  the	  NCTM	  identify	  that	  there	  is	  a	  need	  to	  be	  specific	  about	  the	  kind	  of	  processes	  focused	  on.	  In	  addition,	  the	  processes	  and	  activities	  that	  the	  NCTM	  and	  Sierpinska	  and	  Lerman	  suggest	  are	  broad	  and	  some,	  for	  example	  connections	  and	  modelling,	  are	  already	  included	  in	  earlier	  orientations	  discussed.	  The	  processes	  I	  want	  to	  capture	  in	  orientation	  3	  are	  those	  that	  are	  used	  or	  have	  been	  used	  in	  the	  creation	  and	  organisation	  of	  the	  discipline	  of	  mathematics.	  Because	  the	  notion	  of	  “process”	  has	  been	  used	  extensively	  in	  the	  literature	  in	  such	  a	  way	  that	  it	  can	  bring	  to	  mind	  the	  idea	  of	  “performing	  mathematical	  algorithms”,	  I	  have	  chosen	  to	  use	  the	  term	  mathematical	  practices	  instead.	  Thus	  my	  adaptation	  of	  orientation	  3	  is:	  	  Mathematics	  is	  created	  and	  organised	  using	  particular	  practices.	  These	  include	  investigating,	  conjecturing,	  generalising,	  justifying,	  proving,	  axomatising,	  and	  defining.	  	  In	  order	  to	  differentiate	  orientation	  4	  from	  orientation	  3,	  I	  have	  adapted	  it	  as	  follows:	  	  Mathematics	  is	  a	  body	  of	  knowledge	  and	  learners	  at	  school	  need	  to	  study	  a	  subset	  of	  it.	  This	  knowledge	  includes	  specific	  algorithms,	  facts,	  conventions,	  notations	  and	  forms	  of	  representation.	  	  
6.2 Orientations	  3	  and	  4	  in	  the	  MNCS	  




elements	  related	  to	  orientation	  3	  and	  a	  column	  that	  does	  the	  same	  for	  orientation	  4.	  In	  the	  column	  in	  which	  I	  discuss	  elements	  that	  have	  been	  analysed	  qualitatively	  as	  well	  as	  giving	  a	  brief	  qualitative	  description	  of	  those	  that	  have	  been	  enumerated,	  I	  do	  so	  in	  relation	  to	  both	  orientations.	  In	  the	  same	  way	  as	  I	  have	  done	  previously	  I	  use	  shading	  to	  represent	  the	  weighting	  of	  the	  orientation	  in	  each	  subsection.	  Because	  the	  weighting	  for	  orientation	  3	  and	  orientation	  4	  can	  be	  different	  in	  different	  subsections	  I	  indicate	  the	  weighting	  of	  each	  orientation	  separately	  by	  shading	  the	  cell	  in	  the	  table	  in	  that	  subsection	  for	  that	  orientation.	  	  
6.2.1 Orientations	  3	  and	  4	  in	  chapter	  1	  of	  the	  MNCS	  
Chapter	  1:	  Introducing	  the	  National	  Curriculum	  Statement	  
	   Orientation	  3	   Orientation	  4	   	  
Principles	   0	  out	  of	  9	  principles	   0	  out	  of	  9	  principles	   As	  the	  chapter	  is	  not	  subject	  specific	  the	  discussion	  here	  is	  too	  generic	  to	  identify	  whether	  orientation	  3	  or	  4	  is	  being	  referred	  to.	  
Critical	  and	  developmental	  outcomes	  
0	  out	  of	  12	  outcomes	   0	  out	  of	  12	  outcomes	   As	  the	  chapter	  is	  not	  subject	  specific	  the	  discussion	  here	  is	  too	  generic	  to	  identify	  whether	  orientation	  3	  or	  4	  is	  being	  referred	  to.	  
What	  kind	  of	  learner	  is	  envisaged	  
	   	   As	  the	  chapter	  is	  not	  subject	  specific	  the	  discussion	  here	  is	  too	  generic	  to	  identify	  whether	  orientation	  3	  or	  4	  is	  being	  referred	  to.	  




subject	   attitudes	  over	  a	  body	  of	  knowledge.	  
Table	  25:	  Orientations	  3	  and	  4	  in	  chapter	  1	  of	  the	  MNCS	  This	  chapter	  does	  not	  address	  the	  issue	  of	  mathematical	  practices.	  However	  in	  the	  definition	  of	  what	  a	  subject	  is	  the	  MNCS	  states	  “Historically,	  a	  subject	  has	  been	  defined	  as	  a	  specific	  body	  of	  academic	  knowledge.	  This	  understanding	  of	  a	  subject	  has	  laid	  emphasis	  on	  knowledge	  at	  the	  expense	  of	  skills,	  values	  and	  attitudes”	  (MNCS,	  p6)	  and	  sets	  up	  subjects	  in	  the	  NCS	  as	  having	  less	  defined	  boundaries	  and	  integrating	  “theory,	  skills	  and	  values”	  (MNCS,	  p6).	  However	  in	  this	  general	  introduction	  no	  details	  are	  given	  as	  to	  what	  the	  skills	  referred	  to	  might	  be.	  	  
6.2.2 Orientations	  3	  and	  4	  in	  chapter	  2	  of	  the	  MNCS	  
Chapter	  2:	  Mathematics	  
	   Orientation	  3	   Orientation	  4	   	  
Definition	   4	  out	  of	  6	  sentences	   0	  out	  of	  6	  sentences	   Prioritizes	  orientation	  3	  and	  talks	  about	  the	  process	  by	  which	  mathematics	  is	  created.	  
Purpose	   1	  out	  of	  6	  bullet	  points	  	  
0	  out	  of	  6	  bullet	  points	   States	  clearly	  that	  process	  skills	  are	  more	  important	  than	  acquisition	  of	  content	  knowledge	  for	  its	  own	  sake.	  




and	  career	  links	   practices	  nor	  mathematical	  content	  specifically	  mentioned	  in	  this	  section.	  
Number	  and	  Number	  Relationships	  LO	  	  
1	  out	  of	  6	  bullet	  points	   5	  out	  of	  6	  bullet	  points	   Focus	  on	  content	  required	  in	  number	  work.	  
Functions	  and	  Algebra	  LO	  	   1	  out	  of	  4	  bullet	  points	   2	  out	  of	  4	  bullet	  points	   Focus	  on	  content	  required	  in	  functions	  and	  algebra,	  but	  mentions	  investigating.	  	  
Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO	  	  
5	  out	  of	  9	  bullet	  points	   4	  out	  of	  9	  bullet	  points	   Discusses	  exploration,	  conjecturing,	  justifying	  and	  proving.	  
Data	  Handling	  and	  Probability	  	  LO	  	  
	   	   Focuses	  largely	  on	  the	  content	  required	  stating	  that	  this	  content	  will	  be	  used	  to	  analyse	  real-­‐life	  situations.	  
Table	  26:	  Orientations	  3	  and	  4	  in	  chapter	  2	  of	  the	  MNCS	  
Definition.	  In	  the	  definition	  of	  mathematics	  the	  MNCS	  states	  that	  mathematics	  is	  constructed	  “through	  the	  establishment	  of	  ...	  relationships”.	  There	  is	  mention	  of	  mathematical	  practices	  such	  as	  “logical	  reasoning”	  and	  “observing	  patterns”	  and	  that	  “theories	  of	  abstract	  relations”	  are	  created	  (MNCS,	  p9).	  Mathematics	  as	  a	  an	  established	  body	  of	  knowledge	  is	  not	  directly	  mentioned	  




generalising	  and	  proving	  is	  more	  important	  than	  the	  acquisition	  of	  content	  knowledge	  for	  its	  own	  sake”	  (MNCS,	  p9).	  	  
Scope.	  Of	  the	  twelve	  bullet	  points	  about	  what	  learners	  will	  work	  towards	  being	  able	  to	  do,	  only	  one	  deals	  specifically	  with	  mathematical	  practices.	  This	  reads	  “competently	  use	  mathematical	  process	  skills	  such	  as	  making	  conjectures,	  proving	  assertions	  and	  modelling	  situations”	  (MNCS,	  p10).	  In	  contrast	  8	  of	  the	  12	  bullets	  pointing	  to	  what	  learners	  will	  work	  towards	  being	  able	  to	  do	  relate	  to	  orientation	  4.	  These	  include	  calculating,	  producing	  and	  using	  equivalents	  for	  algebraic	  expressions,	  working	  with	  functions,	  using	  trigonometry	  and	  geometry,	  using	  statistical	  techniques,	  solving	  problems	  involving	  sequences	  and	  series	  and	  using	  available	  technology.	  All	  these	  bullet	  points	  make	  clear	  the	  need	  for	  mastery/knowledge	  of	  particular	  mathematical	  content.	  	  
Educational	  and	  career	  links.	  Although	  it	  is	  made	  clear	  in	  this	  section	  that	  mathematics	  in	  the	  FET	  band	  will	  provide	  a	  route	  into	  mathematics	  at	  higher	  education	  institutions	  and	  thus	  into	  academic	  mathematics,	  neither	  mathematical	  practices	  nor	  mathematical	  content	  are	  mentioned	  specifically	  in	  this	  section.	  




geometry”,	  “link	  the	  use	  of	  trigonometric	  relationships19	  and	  geometric	  properties	  to	  solve	  problems”,	  “use	  construction	  and	  measurement	  or	  dynamic	  geometry	  software	  for	  exploration	  and	  conjecture”,	  “use	  synthetic,	  transformation	  or	  other	  
geometric	  methods	  to	  establish	  geometric	  properties”.	  In	  contrast	  we	  see	  bullet	  points	  in	  the	  Number	  and	  Number	  Relationships	  LO	  and	  Functions	  and	  Algebra	  LO	  that	  are	  far	  more	  content	  specific.	  In	  the	  Number	  and	  Number	  Relationships	  LO	  we	  have	  “develop	  the	  concepts	  of	  simple	  and	  compound	  growth	  and	  decay”	  or	  “solve	  problems	  related	  to	  arithmetic,	  geometric	  and	  other	  sequences	  and	  series,	  including	  contextual	  problems	  related	  to	  hire-­‐purchase,	  bond	  repayments	  and	  annuities”,	  for	  example.	  In	  the	  Functions	  and	  Algebra	  LO	  we	  have	  “considering	  the	  increasing	  and	  decreasing	  nature	  of	  functions,	  rates	  of	  change,	  gradient,	  derivative,	  maxima	  and	  minima”,	  for	  example.	  Although	  the	  description	  of	  the	  Data	  Handling	  and	  Probability	  LO	  does	  not	  have	  bullet	  points	  it	  does	  mention	  specific	  content,	  e.g.	  measures	  of	  central	  tendency	  and	  measures	  of	  spread	  are	  specifically	  mentioned.	  The	  fact	  that	  the	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO	  mentions	  content	  at	  a	  level	  of	  generality	  together	  with	  the	  relatively	  strong	  weighting	  towards	  the	  orientation	  	  (in	  comparison	  to	  the	  other	  LOs)	  discussed	  above	  marks	  it	  out	  as	  different	  to	  the	  other	  LOs	  and	  certainly	  gives	  the	  impression	  of	  any	  particular	  content	  being	  subservient	  to	  the	  mathematical	  practices.	  
6.2.3 Orientations	  3	  and	  4	  in	  chapter	  3	  of	  the	  MNCS	  
Chapter	  3:	  Learning	  outcomes,	  assessment	  standards,	  content	  and	  contexts	  
	   Orientation	  3	   Orientation	  4	   	  
Space,	  Shape	  and	   3	  out	  of	  7	  assessment	   4	  out	  of	  7	  assessment	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




Measurement	  LO:	  Assessment	  standards	  grade	  10	  
standards	   standards	  
Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO:	  Assessment	  standards	  grade	  11	  
3	  out	  of	  7	  assessment	  standards	  
5	  out	  of	  7	  assessment	  standards	  
	  
Space,	  Shape	  and	  Measurement	  LO:	  Assessment	  standards	  grade	  12	  
3	  out	  of	  6	  assessment	  standards	  
4	  out	  of	  6	  assessment	  standards	  
	  
Content	  for	  Number	  and	  Number	  Relationships	  LO	  
	   	   No	  focus	  on	  practices.	  States	  that	  the	  outcomes	  is	  about	  representing,	  calculating	  and	  working	  confidently	  with	  numbers.	  
Content	  for	  Functions	  and	  Algebra	  LO	  
	   	   Investigation	  is	  mentioned,	  but	  the	  focus	  is	  on	  analysing	  describing	  and	  representing	  functions.	  




and	  Measurement	  LO	  
of	  proof	  skills	  and	  understanding	  axiomatic	  systems.	  But	  the	  need	  to	  use	  measurement	  and	  calculation	  and	  to	  make	  connection	  between	  geometries	  is	  also	  discussed.	  
Content	  for	  Data	  Handling	  and	  Probability	  	  LO	  
	   	   No	  specific	  mathematical	  practices	  are	  discussed.	  Focus	  is	  on	  collecting	  and	  organising	  data	  to	  solve	  problems.	  
Contexts:	  inclusivity,	  human	  rights	  and	  indigenous	  knowledge	  systems	  
	   	   Emphasises	  mathematical	  process	  skills	  and	  does	  not	  emphasise	  mathematics	  as	  a	  body	  of	  knowledge.	  
Table	  27:	  Orientations	  3	  and	  4	  in	  chapter	  3	  of	  the	  MNCS	  




drawn	  parallel	  to	  one	  side	  of	  a	  triangle	  divides	  the	  other	  two	  sides	  proportionally	  (the	  Mid-­‐point	  Theorem	  as	  a	  special	  case	  of	  this	  theorem);	  that	  equiangular	  triangles	  are	  similar;	  that	  triangles	  with	  sides	  in	  proportion	  are	  similar;	  the	  Pythagorean	  Theorem	  by	  similar	  triangles”	  (MNCS,	  p33).	  And	  in	  grade	  12,	  for	  example,	  one	  of	  the	  assessment	  standards	  states	  “Use	  a	  two-­‐dimensional	  Cartesian	  co-­‐ordinate	  system	  to	  derive	  and	  apply:	  (a)	  the	  equation	  of	  a	  circle	  (any	  centre);	  (b)	  the	  equation	  of	  a	  tangent	  to	  a	  circle	  given	  a	  point	  on	  the	  circle”	  (MNCS,	  p33).	  




formulating	  links	  across	  the	  domains	  of	  Mathematics	  to	  enable	  lateral	  thinking”	  and	  further	  states	  “This	  curriculum	  focuses	  on	  the	  development	  of	  mathematical	  process	  skills,	  and	  in	  so	  doing	  endeavours	  to	  unlock	  the	  power	  of	  Mathematics”	  (MNCS,	  p62).	  It	  suggests	  that	  it	  is	  important	  for	  the	  teacher	  to	  win	  learners	  to	  Mathematics	  and	  states	  that	  this	  can	  be	  done	  by	  “complying	  with	  the	  Assessment	  Standards	  of	  the	  subject,	  not	  formalising	  into	  the	  abstract	  prematurely	  but	  first	  taking	  care	  to	  develop	  understanding	  and	  process	  skills”	  (MNCS,	  p62).	  If	  one	  puts	  these	  together	  an	  argument	  emerges	  from	  this	  section	  that	  mathematical	  processes	  such	  as	  investigating,	  conjecturing	  and	  generalising	  are	  at	  the	  heart	  of	  mathematics	  and	  should	  be	  prioritised,	  with	  formalising	  only	  following	  after	  these	  have	  been	  worked	  with.	  	  Orientation	  4	  is	  not	  given	  any	  specific	  mention	  in	  the	  discussion	  of	  contexts.	  
6.2.4 Orientations	  3	  and	  4	  in	  chapter	  4	  of	  the	  MNCS	  
Chapter	  4:	  Assessment	  
	   Orientation	  3	   Orientation	  4	   	  
Competence	  descriptions	  level	  6	  (Outstanding)	  	  
6	  out	  of	  14	  bullet	  points	   7	  out	  of	  14	  bullet	  points	   Competence	  descriptors	  are	  split	  between	  content	  and	  practices.	  The	  mathematical	  practices	  mentioned	  include	  investigating,	  generalising,	  conjecturing,	  justifying	  and	  proving	  and	  understanding	  local	  axiomatic	  systems.	  
Competence	  descriptions	  level	  5	  (Meritorious)	  	  




conjecturing,	  justifying	  and	  proving.	  
Competence	  descriptions	  level	  4	  (Satisfactory)	  	  
4	  out	  of	  23	  bullet	  points	   19	  out	  of	  23	  bullet	  points	   Competence	  descriptors	  are	  largely	  content	  related.	  The	  mathematical	  practices,	  investigation	  and	  justification	  are	  mentioned.	  
Competence	  descriptions	  level	  3	  (Adequate)	  
2	  out	  of	  15	  bullet	  points	   13	  out	  of	  15	  bullet	  points	   Competence	  descriptors	  are	  largely	  content	  related.	  The	  mathematical	  practice,	  investigation	  is	  mentioned.	  
Competence	  descriptions	  level	  2	  (Partial)	  
3	  out	  of	  15	  bullet	  points	   12	  out	  of	  15	  bullet	  points	   Competence	  descriptors	  are	  largely	  content	  related.	  The	  mathematical	  practice,	  investigation	  is	  mentioned.	  	  
Competence	  descriptions	  level	  1	  (Inadequate)	  
0	  out	  of	  7	  bullet	  points	   7	  out	  of	  7	  bullet	  points	   Competence	  descriptors	  are	  content-­‐related.	  
Table	  28:	  Orientations	  3	  and	  4	  and	  chapter	  4	  of	  the	  MNCS	  




justifying	  inference,	  and	  finding	  errors	  in	  logical	  arguments.	  In	  contrast	  to	  the	  dearth	  of	  bullet	  points	  involving	  mathematical	  practices	  at	  the	  lower	  levels	  we	  see	  that	  about	  half	  of	  the	  bullet	  points	  for	  each	  grade	  at	  levels	  5	  and	  6	  involve	  mathematical	  practices.	  These	  involve	  investigations,	  generalisations,	  conjecturing,	  providing	  logical	  arguments	  and	  proof.	  For	  grade	  12,	  level	  6,	  the	  bullet	  points	  directly	  involving	  mathematical	  practices	  read:	  
extend	  investigations,	  posing	  insightful	  questions;	  critically	  analyse	  and	  compare	  mathematical	  arguments	  and	  proof;	  demonstrate	  an	  understanding	  of	  proof	  in	  local	  axiomatic	  systems.	  (MNCS,	  p73)	  Here	  we	  see	  that,	  at	  the	  highest	  level	  of	  competence,	  learners	  are	  expected	  to	  be	  able	  to	  both	  create	  and	  organise	  mathematics.	  	  From	  level	  4	  down	  to	  level	  1	  the	  majority	  of	  bullet	  points	  for	  each	  grade	  for	  each	  level	  reflect	  orientation	  4	  and	  mention	  specific	  content.	  These	  include	  statements	  such	  as	  the	  learner	  can	  “make	  good	  estimates”	  (grade	  10,	  level	  4);	  “draw	  and	  interpret	  graphs	  and	  diagrams	  and	  investigate	  problem	  situations”	  (grade	  12,	  level	  4);	  “solve	  simple	  equations”	  (grade	  11,	  level	  3);	  “in	  a	  rote	  manner	  use	  the	  techniques,	  algorithms	  and	  formulae	  learned	  in	  this	  and	  lower	  grades	  (grade	  12,	  level	  2);	  and	  “interpret	  simple	  diagrams	  and	  graphs”	  (grade	  10,	  level	  1).	  In	  contrast,	  at	  levels	  5	  and	  6	  the	  bullet	  points	  are	  more	  general	  in	  nature	  and	  thus	  harder	  to	  see	  as	  pertaining	  to	  a	  specific	  piece	  of	  content	  knowledge.	  For	  example	  we	  see	  bullet	  points	  like	  “think	  creatively	  and	  laterally	  on	  a	  broad	  range	  of	  complex	  mathematical	  concepts”	  (grade	  12,	  level	  6)	  and	  “produce	  clear	  logical	  solutions	  to	  and	  proofs	  to	  routine	  and	  simple	  non-­‐routine	  problems	  (grade	  11,	  level	  5).	  The	  “mathematical	  concepts”	  and	  “problems”	  referred	  to	  here	  will	  clearly	  be	  part	  of	  or	  rely	  on	  some	  mathematical	  knowledge	  base,	  but	  are	  not	  related	  to	  specific	  content.	  








learning	  outcome	  and	  does	  not	  feature	  particularly	  strongly	  in	  the	  descriptions	  of	  the	  other	  learning	  outcomes.	  In	  addition	  orientation	  3	  is	  also	  prominent	  in	  the	  assessment	  standards	  for	  learning	  outcome	  3.	  	  
6.3 Analysing	  orientations	  3	  and	  4	  in	  the	  textbooks	  
An	  initial	  attempt	  to	  decide	  which	  of	  orientation	  3	  or	  4	  each	  block	  in	  the	  textbook	  prioritised	  indicated	  that	  this	  method	  of	  analysing	  these	  two	  orientations	  would	  be	  problematic.	  For	  example	  the	  question	  shown	  in	  extract	  14	  below	  could	  be	  categorised	  as	  belonging	  to	  orientation	  3	  as	  learners	  are	  asked	  to	  “give	  reasons	  for	  your	  answers”.	  On	  the	  other	  hand	  it	  could	  be	  categorised	  as	  belonging	  to	  orientation	  4	  as	  it	  asks	  learners	  to	  apply	  the	  cases	  for	  congruency	  of	  triangles	  in	  some	  specific	  examples.	  
	  























7 Analysis	  of	  paradigms	  of	  geometry	  used	  in	  the	  
MNCS	  and	  the	  textbooks	  
7.1 Introduction	  
Chapter	  7	  represents	  the	  empirical	  heart	  of	  the	  thesis.	  This	  happened	  in	  part	  because	  orientation	  1	  and	  2	  turned	  out	  to	  not	  play	  a	  significant	  role	  in	  the	  geometry	  chapters	  of	  the	  textbooks	  and	  thus	  examining	  the	  way	  in	  which	  orientations	  3	  and	  4	  manifested	  in	  the	  textbooks	  became	  key.	  In	  addition	  to	  this,	  the	  fact	  that	  the	  interplay	  between	  these	  orientations	  was	  difficult	  to	  pull	  apart	  necessitated	  creating	  a	  framework	  that	  would	  capture	  the	  geometry-­‐specific	  nuances	  of	  these	  orientations.	  I	  chose	  to	  base	  this	  framework	  on	  the	  work	  of	  Kuzniak	  and	  his	  colleagues	  whose	  discussion	  of	  the	  geometric	  paradigms	  (GI,	  GII	  and	  GIII)	  I	  outlined	  in	  chapter	  2.	  Chapter	  7	  is	  dense	  and	  lengthy.	  For	  this	  reason	  I	  provide	  an	  outline	  of	  the	  way	  the	  story	  unfolds	  in	  chapter	  7	  in	  order	  to	  help	  orientate	  the	  reader	  as	  to	  what	  is	  to	  come.	  The	  sections	  of	  chapter	  7,	  along	  with	  a	  brief	  description	  of	  each,	  are	  shown	  below:	  	  
7.2	  Initial	  analytic	  framework:	  In	  this	  section	  I	  discuss	  how	  I	  initially	  had	  intended	  to	  identify,	  in	  the	  geometry	  sections	  of	  the	  MNCS	  and	  the	  chapters	  in	  the	  textbooks,	  which	  paradigm	  of	  geometry	  (GI	  or	  GII)	  is	  favoured	  by	  looking	  at	  the	  nature	  of	  the	  objects,	  nature	  of	  the	  tools	  and	  nature	  of	  deduction	  and	  validation.	  




7.4	  Problems	  in	  using	  the	  framework	  for	  the	  textbook	  analysis:	  Here	  I	  indicate	  how	  the	  nature	  of	  the	  geometric	  work	  in	  the	  textbooks	  made	  it	  difficult	  to	  analyse	  the	  nature	  of	  deduction	  and	  validation	  required,	  the	  nature	  of	  the	  objects	  and	  the	  nature	  of	  the	  tools.	  I	  discuss	  how	  this	  necessitated	  my	  looking	  separately	  at	  the	  work	  on	  transformation	  geometry,	  coordinate	  geometry	  and	  at	  the	  work	  related	  to	  the	  study	  of	  the	  properties	  of	  geometric	  shapes20.	  For	  each	  of	  these	  I	  developed	  analytic	  tools	  drawing	  on	  the	  work	  on	  the	  paradigms	  of	  geometry	  and	  used	  these	  to	  analyse	  the	  textbook	  chapters.	  These	  are	  reported	  on	  separately	  in	  7.5	  Transformation	  geometry,	  7.6	  Coordinate	  geometry	  and	  
7.7	  The	  properties	  of	  geometric	  shapes.	  	  
7.8	  Discussion:	  In	  this	  section	  I	  pull	  together	  the	  themes	  that	  emerged	  from	  the	  analysis	  of	  the	  textbooks	  and	  discuss	  them	  together	  with	  extracts	  from	  the	  interviews.	  
7.2 Initial	  analytic	  framework	  
As	  discussed	  in	  chapter	  2,	  the	  distinction	  that	  Houdement	  and	  Kuzniak	  (2003)	  make	  between	  three	  paradigms	  of	  geometry	  provides	  a	  useful	  tool	  for	  analysis	  of	  the	  nature	  of	  geometry	  embodied	  in	  the	  curriculum	  and	  textbooks.	  As	  mentioned	  by	  Kuzniak	  and	  Vivier	  (2009),	  geometry	  at	  school	  level	  is	  usually	  based	  in	  GI	  and	  GII	  and	  these	  paradigms	  will	  be	  the	  focus	  of	  my	  work.	  	  Kuzniak’s	  (2011a)	  notion	  of	  the	  geometric	  work	  space	  (GWS)	  provides	  further	  constructs	  that	  are	  useful	  in	  examining	  the	  nature	  of	  school	  geometry	  although,	  as	  discussed	  in	  chapter	  2,	  because	  I	  am	  not	  looking	  at	  teachers’	  or	  learners’	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




interactions	  with	  the	  texts,	  I	  will	  not	  be	  able	  to	  look	  at	  the	  GWS	  in	  full.	  However	  the	  notion	  that	  a	  work	  space	  is	  constituted	  by	  the	  tools	  (e.g.	  drawing	  instruments	  or	  software)	  available	  for	  use	  and	  the	  theoretical	  system	  of	  reference	  is	  useful	  in	  probing	  the	  nature	  of	  geometric	  work	  a	  written	  text	  presents.	  Combining	  these	  ideas	  together	  with	  the	  ideas	  of	  GI	  and	  GII	  summarized	  in	  the	  table	  2	  on	  p54,	  indicated	  that	  in	  analysing	  each	  block	  of	  the	  textbook	  I	  would	  need	  to	  look	  at	  three	  things:	  a)	  Nature	  of	  objects:	  I	  saw	  that	  this	  would	  encompass	  three	  aspects	  from	  the	  table	  above	  viz.	  kind	  of	  space,	  status	  of	  drawing	  and	  objects.	  	  b)	  Nature	  of	  tools:	  this	  aspect	  of	  the	  GWS	  helps	  to	  confirm	  the	  nature	  of	  the	  objects	  being	  dealt	  with,	  and	  helps	  distinguish	  the	  role	  of	  intuition	  and	  the	  nature	  of	  deduction	  and	  validation.	  	  c)	  The	  nature	  of	  deduction	  and	  validation:	  this	  aspect	  would	  distinguish	  whether	  deduction	  and	  validation	  were	  based	  on	  axioms	  or	  were	  linked	  to	  physical	  or	  perceptual	  experiment.	  
7.3 Analysis	  of	  MNCS	  in	  terms	  of	  paradigms	  of	  geometry	  
In	  analysing	  the	  MNCS	  in	  terms	  of	  the	  paradigms	  of	  geometry,	  it	  clearly	  made	  sense	  to	  look	  only	  at	  the	  sections	  of	  the	  curriculum	  that	  related	  specifically	  to	  geometry.	  	  I	  analysed	  the	  description	  of	  the	  Space,	  Shape	  and	  Measurement	  Learning	  





















Ambiguous	  	   Ambiguous	   No	  assessment	  standard	  on	  area	  and	  volume	  in	  grade	  12	  
Euclidean	  
geometry	  	  
1	  assessment	  standard:	  ambiguous	  	  2	  assessment	  standards:	  GII	  
1	  assessment	  standard:	  	  ambiguous	  1	  assessment	  standard:	  GII	  
2	  assessment	  standards:	  GII	  
Coordinate	  
geometry	  
Ambiguous	   Ambiguous	   Ambiguous	  
Transformation	  
geometry	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   Ambiguous	   Ambiguous	  




Investigate,	  generalise	  and	  apply	  the	  effect	  of	  the	  following	  transformations	  of	  the	  point	  (x;	  y)	  	  a)	  a	  translation	  of	  p	  units	  horizontally	  and	  q	  units	  vertically	  b)	  a	  reflection	  in	  the	  x-­‐axis,	  the	  y-­‐axis	  or	  the	  line	  y=x.	  (MNCS,	  p34)	  It	  would	  be	  possible	  to	  do	  this	  using	  a	  drawing	  on	  the	  Cartesian	  plane	  and	  physically	  doing	  the	  transformations	  to	  conclude	  what	  the	  effect	  on	  any	  coordinates	  would	  be	  empirically	  (GI).	  It	  is	  also	  possible	  to	  generalise	  the	  effect	  of	  the	  transformation	  on	  the	  coordinates	  using	  deduction	  from	  known	  geometric	  facts	  and	  a	  geometric	  definition	  of	  the	  transformation	  (GII).	  	  The	  assessment	  standards	  related	  to	  modelling	  and	  history	  are	  stated	  in	  a	  broad	  way	  and	  could	  be	  interpreted	  to	  require	  rigorous	  work	  in	  GII	  or	  could	  be	  worked	  on	  from	  a	  GI	  perspective.	  	  In	  relation	  to	  Euclidean	  geometry	  we	  see	  some	  ambiguity	  in	  the	  assessment	  standards	  for	  grade	  10	  and	  11.	  In	  grade	  10	  this	  takes	  the	  following	  form:	  




In	  addition	  to	  the	  learning	  outcomes	  and	  assessment	  standards	  which	  specify	  the	  geometry	  to	  be	  learnt,	  the	  competence	  descriptors	  indicate	  the	  attributes	  which	  will	  be	  looked	  at	  in	  the	  assessment	  of	  learners.	  Although	  these	  are	  given	  in	  general	  terms,	  they	  do	  include	  attributes	  that	  are	  relevant	  to	  this	  discussion.	  The	  competence	  descriptors	  state	  that	  in	  order	  to	  achieve	  a	  level	  6	  rating	  (the	  highest	  level)	  the	  learners	  must,	  in	  grades	  10,	  11	  and	  12,	  be	  able	  to	  use	  deductive	  argument.	  In	  grade	  12	  they	  need	  to	  be	  able	  to	  “demonstrate	  an	  understanding	  of	  proof	  in	  local	  axiomatic	  systems”	  (MNCS,	  p73).	  To	  achieve	  a	  level	  5	  rating	  in	  grades	  11	  and	  12	  they	  need	  to	  be	  able	  to	  produce	  proofs,	  but	  at	  the	  lower	  levels	  this	  is	  not	  explicitly	  mentioned.	  Thus	  the	  competence	  descriptors	  seem	  to	  imply	  a	  desire	  for	  an	  understanding	  of	  deduction	  based	  on	  axioms,	  but	  indicates	  it	  as	  a	  high	  level	  skill.	  	  Thus	  in	  summary	  the	  curriculum	  indicates	  a	  movement	  towards	  a	  GII	  paradigm	  through	  the	  grades,	  but	  is	  not	  unequivocal	  in	  this	  regard.	  Although	  within	  Euclidean	  geometry	  the	  movement	  towards	  GII	  seems	  clear,	  in	  transformation	  and	  coordinate	  geometry	  the	  desired	  paradigm	  is	  ambiguous.	  	  
7.4 Problems	  in	  using	  the	  framework	  for	  the	  textbook	  
analysis	  
My	  initial	  attempt	  at	  analysis	  of	  the	  blocks	  in	  the	  textbook	  immediately	  threw	  up	  a	  number	  of	  problems	  with	  the	  initial	  analytic	  framework	  described	  in	  7.2.	  I	  elaborate	  these	  problems	  below:	  




For	  example,	  the	  proof	  in	  textbook	  extract	  17	  below	  is	  from	  OTM.	  Although	  at	  first	  glance	  this	  appears	  to	  be	  a	  formal	  proof	  and	  thus	  fits	  into	  the	  GII	  paradigm,	  the	  reason	  why	  proving	  two	  corresponding	  sides	  and	  an	  included	  angle	  equal	  is	  sufficient	  to	  ensure	  congruency	  is	  not	  established	  in	  this	  book.	  This	  suggests	  it	  is	  a	  known	  fact	  from	  previous	  grades.	  However	  in	  the	  GET	  band,	  which	  encompasses	  the	  previous	  grades,	  no	  formal	  proofs	  are	  provided.	  Thus	  the	  cases	  for	  congruency	  of	  triangles	  are	  likely	  to	  have	  simply	  been	  stated	  or	  derived	  by	  experiment.	  Thus	  although	  the	  nature	  of	  validation	  is	  deduction,	  the	  deduction	  is	  not	  based	  on	  axioms	  but	  on	  facts	  established	  by	  experiment.	  	  
	  




If	  𝑃(𝑥!;𝑦!)	  and	  𝑄(𝑥!;𝑦!)	  are	  points	  on	  a	  plane	  then	  (𝑥! − 𝑥!)! + (𝑦! − 𝑦!)! = (𝑥! − 𝑥!)! + (𝑦! − 𝑦!)!	  	  This	  deduction	  can	  be	  made	  purely	  algebraically.	  	  
7.4.2 Issues	  relating	  to	  nature	  of	  objects:	  The	  distinction	  between	  an	  object	  as	  physical	  (GI)	  or	  theoretical	  (GII)	  and	  between	  a	  drawing	  as	  the	  object	  of	  study	  and	  of	  validation	  (GI)	  and	  as	  a	  figural	  concept	  that	  acts	  a	  support	  for	  reasoning	  seems,	  and	  is,	  obvious	  at	  the	  extremes.	  For	  example,	  if	  I	  am	  asked	  to	  cut	  out	  a	  square	  and	  make	  deductions	  by	  folding	  it	  or	  I	  take	  measurements	  with	  a	  ruler	  on	  a	  drawing	  to	  make	  deductions	  it	  is	  clear	  that	  I	  am	  dealing	  with	  the	  object	  as	  something	  physical	  and	  the	  drawing	  is	  the	  object	  of	  study	  and	  of	  validation.	  Similarly	  if	  one	  is	  provided	  with	  a	  task	  such	  as	  the	  one	  shown	  in	  textbook	  extract	  18	  below,	  it	  is	  clear	  that	  the	  object	  is	  “theoretical”	  and	  the	  drawing	  is	  to	  be	  used	  to	  support	  reasoning	  that	  is	  based	  on	  deduction.	  
	  




a	  square	  and	  rectangle	  have	  not	  been	  discussed.	  Thus	  the	  status	  of	  the	  objects	  referred	  to	  is	  ambiguous.	  	  In	  addition	  objects	  such	  as	  the	  following	  appeared	  in	  both	  textbooks:	  A(1;	  1),	  B(3;	  6)	  and	  C(6;	  3)	  are	  points	  on	  the	  Cartesian	  plane.	  What	  type	  of	  triangle	  is	  Δ𝐴𝐵𝐶?	  It	  is	  possible	  to	  state	  that	  it	  is	  an	  isosceles	  triangle	  simply	  by	  applying	  the	  distance	  formula,	  without	  having	  to	  draw	  the	  triangle	  or	  visualise	  it	  at	  all.	  	  
7.4.3 Issues	  relating	  to	  nature	  of	  tools:	  Although	  drawing	  instruments	  and	  computer	  software	  are	  mentioned	  as	  examples	  of	  the	  tools	  (Kuzniak,	  2011a;	  Kuzniak	  &	  Vivier,	  2009),	  in	  analysing	  the	  blocks	  there	  seemed	  to	  be	  other	  possible	  tools.	  One	  tool	  that	  became	  apparent	  in	  the	  analysis	  was	  the	  use	  of	  manipulation	  as	  a	  tool.	  In	  textbook	  extract	  19,	  shown	  below,	  we	  see	  that	  learners	  are	  asked	  to	  cut	  out	  and	  fold	  the	  square	  to	  make	  deductions.	  
	  





Textbook	  extract	  20:Visualisation	  	  (OTM,	  p212)	  The	  use	  of	  the	  Cartesian	  plane	  also	  raised	  issues	  relating	  to	  the	  nature	  of	  tools.	  For	  example,	  in	  a	  question	  like	  the	  one	  shown	  in	  textbook	  extract	  21	  below,	  to	  find	  the	  length	  of	  AC,	  one	  can	  use	  the	  markings	  on	  the	  Cartesian	  plane.	  So,	  although	  no	  physical	  measuring	  tool	  is	  used,	  the	  plane	  itself	  operates	  like	  a	  tool	  for	  measurement.	  	  
	  
Textbook	  extract	  21:	  Cartesian	  plane	  as	  measuring	  tool	  	  (CM,	  p79)	  









properties	  of	  geometric	  shapes	  is	  discussed.	  Section	  7.7	  deals	  with	  the	  way	  in	  which	  the	  textbooks	  deal	  with	  exploring	  and	  establishing	  the	  properties	  of	  triangles	  and	  quadrilaterals.	  As	  discussed	  earlier	  these	  sections	  of	  the	  textbook	  relate	  to	  the	  parts	  of	  the	  MNCS	  that	  deal	  with	  the	  development	  of	  Euclidean	  geometry.	  	  
7.5 Transformation	  geometry	  
One	  of	  the	  complications	  in	  talking	  about	  transformation	  geometry	  is	  the	  existence	  of	  two	  different	  mathematical	  objects.	  The	  first	  types	  of	  object	  are	  shapes	  that	  are	  transformed.	  The	  second	  are	  the	  transformations	  themselves.	  Clearly	  the	  transformations	  can	  be	  viewed	  as	  an	  operation	  (e.g.	  a	  triangle	  is	  









Textbook	  extract	  22:	  Example	  of	  GI	  paradigm	  (CM,	  p195)	  In	  textbook	  extract	  23	  below,	  although	  there	  is	  still	  clearly	  a	  link	  to	  the	  physical	  movement,	  it	  provides	  a	  general	  rule	  for	  the	  effect	  on	  coordinates	  of	  a	  translation	  that	  can	  be	  used	  as	  the	  basis	  for	  deduction.	  The	  type	  of	  deduction	  that	  can	  be	  made	  using	  the	  general	  rule	  is	  also	  illustrated	  (i.e.	  that	  the	  translation	  (𝑎;   𝑏)	  followed	  by	  the	  translation	  (−𝑎;   −𝑏)	  gives	  	   𝑥;𝑦 → (𝑥 + 𝑎 − 𝑎;𝑦 + 𝑏 − 𝑏) →(𝑥;𝑦)).	  	  This	  block	  would	  thus	  be	  classified	  as	  being	  in	  the	  GII	  paradigm.	  	  
	  











GIp	   GI	  working	  with	  physical	  properties	  
GIc	   GI	  working	  with	  coordinates	  
GIIp	   GII	  working	  with	  physical	  properties	  
GIIc	   GII	  working	  with	  coordinates	  





Textbook	  extract	  24:	  GIp,	  GIc,	  GIIc	  example	  (CM,	  p193)	  In	  contrast	  a	  block	  designated	  as	  GIc	  or	  GIIc	  indicates	  that	  there	  is	  ambiguity	  about	  which	  paradigm	  is	  expected.	  For	  example,	  the	  block	  shown	  in	  textbook	  extract	  25	  below	  could	  be	  done	  either	  by	  using	  known	  facts	  about	  the	  effect	  of	  reflections	  on	  coordinates	  or	  by	  actually	  drawing	  the	  points	  on	  the	  coordinate	  plane	  and	  visualising	  the	  line	  of	  reflection.	  	  	  
	  




intended	  to	  lead	  them	  to	  establish	  a	  general	  rule	  and	  to	  write	  it	  in	  the	  form	  𝑥;𝑦 → (… ;… )	  which	  is	  in	  GIIc.	  
	  
Textbook	  extract	  26:	  GIc	  -­‐>	  GIIc	  example	  (OTM,	  p245)	  Certain	  blocks	  were	  designated	  as	  n/a	  as	  there	  was	  no	  paradigm	  to	  identify	  in	  these	  blocks.	  These	  were	  typically	  blocks	  such	  as	  the	  chapter	  opener	  or	  orientating	  narratives	  that	  indicated	  the	  content	  of	  the	  chapter	  or	  the	  following	  block.	  
7.5.1 Paradigms	  of	  geometry	  in	  transformation	  geometry	  chapter	  in	  CM	  In	  CM	  there	  were	  21	  blocks	  in	  the	  transformation	  geometry	  chapter.	  The	  detailed	  analysis	  of	  these	  blocks	  is	  provided	  in	  Appendix	  D.	  A	  summary	  of	  the	  number	  of	  blocks	  in	  which	  each	  of	  the	  paradigms	  is	  provided	  in	  table	  31	  below.	  Note	  that	  because	  a	  block	  may	  contain	  more	  than	  one	  paradigm	  (as	  discussed	  above),	  the	  totals	  in	  the	  table	  do	  not	  add	  up	  to	  21.	  
	   GI	   GII	   total	  




c	  (coordinate)	   11	   7	   18	  
Not	  specified21	   0	   2	   2	  
total	   21	   11	   	  
Table	  31:	  Paradigms	  in	  transformation	  chapter	  of	  CM	  This	  summary	  indicates	  that,	  although	  work	  in	  the	  GI	  paradigm	  predominated	  over	  work	  in	  the	  GII	  paradigm,	  and	  work	  in	  the	  coordinate	  plane	  predominated	  over	  work	  in	  a	  physical	  setting,	  all	  four	  sub-­‐paradigms	  were	  well	  represented	  in	  the	  chapter.	  In	  addition	  a	  scan	  down	  the	  column	  in	  the	  table	  in	  Appendix	  D	  indicates	  that	  the	  four	  sub-­‐paradigms	  occur	  throughout	  the	  chapter.	  This	  suggests	  that	  there	  is	  no	  clear	  development	  towards	  a	  particular	  paradigm	  in	  the	  chapter.	  	  Because	  there	  is	  no	  clear	  trajectory	  in	  terms	  of	  the	  paradigms	  through	  the	  chapter,	  to	  get	  a	  more	  detailed	  idea	  of	  how	  the	  paradigms	  played	  out	  in	  the	  chapter	  I	  took	  a	  closer	  look	  at	  the	  following	  issues:	  a)	  The	  starting	  point:	  what	  does	  the	  chapter	  opener	  suggest	  about	  the	  paradigms	  and	  what,	  if	  any,	  definitions/understanding	  of	  transformations	  are	  used	  as	  a	  starting	  point?	  b)	  “Local”	  trajectories:	  as	  there	  is	  no	  trajectory	  through	  the	  chapter	  as	  a	  whole,	  are	  there	  places	  where	  there	  is	  a	  development	  from	  GI	  to	  GII	  over	  a	  smaller	  section?	  c)	  Results	  of	  the	  movement	  between	  paradigms:	  what	  issues	  result	  from	  the	  movement	  between	  paradigms?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




Finally	  I	  looked	  through	  the	  other	  geometry	  chapters	  to	  see	  if	  transformation	  geometry	  was	  used	  in	  them	  and	  discuss	  how	  it	  manifests	  in	  these	  chapters.	  	  
7.5.1.1 The	  starting	  point	  In	  CM	  the	  chapter	  opener	  has	  a	  picture	  depicting	  a	  transformation	  in	  an	  everyday	  object	  (an	  African	  calabash).	  There	  are	  9	  bullet	  points	  about	  what	  learners	  will	  do	  in	  the	  chapter.	  Four	  of	  these	  relate	  to	  transformation	  geometry	  and	  everyday	  objects	  e.g.	  “investigate	  how	  patterns	  on	  an	  African	  calabash	  can	  be	  derived	  through	  transformation	  geometry”	  (CM,	  p189),	  three	  relate	  specifically	  to	  transformation	  geometry	  and	  coordinates	  and	  two	  speak	  more	  generally	  about	  investigating	  transformations.	  Thus	  the	  chapter	  opener	  reflects	  the	  focus	  on	  both	  GI	  and	  GII	  and	  on	  the	  physical	  as	  well	  as	  the	  coordinate	  which,	  we	  see	  from	  table	  41	  in	  Appendix	  D,	  are	  present	  throughout	  the	  chapter.	  	  In	  the	  first	  instructional	  narrative	  block	  CM	  introduces	  the	  transformations	  via	  definitions	  as	  shown	  in	  textbook	  extract	  27	  below.	  
	  




Interestingly	  although	  the	  definitions	  of	  a	  translation	  and	  a	  reflection	  are	  both	  provided	  in	  physical	  rather	  than	  coordinate	  form,	  they	  differ	  in	  terms	  of	  their	  geometric	  paradigm.	  The	  definition	  of	  translation	  is	  a	  GIp	  definition,	  as	  the	  description	  of	  a	  translation	  requires	  the	  accompanying	  diagram	  to	  make	  any	  sense.	  On	  the	  other	  hand,	  the	  definition	  of	  a	  reflection	  is	  a	  GIIp	  definition	  where	  full	  details	  of	  the	  properties	  of	  a	  reflection	  are	  provided.	  	  	  	  





Textbook	  extract	  28:	  Instructional	  narrative	  on	  translation	  (CM,	  p149)	  This	  is	  followed	  by	  exercises	  that	  can	  be	  done	  in	  GIc	  (i.e.	  by	  plotting	  points	  on	  the	  coordinate	  plane	  and	  counting	  out	  the	  moves	  to	  do	  the	  translation)	  or	  GIIc	  (using	  the	  general	  rule).	  A	  similar	  process	  is	  repeated	  for	  reflections	  although	  some	  of	  the	  work	  done	  there	  brings	  additional	  complications,	  which	  will	  be	  discussed	  below.	  













The	  GIIc	  definition	  is	  thus	  used	  to	  prove	  the	  fact	  that	  	  the	  line	  of	  reflection	  is	  	  the	  perpendicular	  bisector	  of	  the	  line	  joining	  the	  point	  to	  its	  reflection	  i.e.	  to	  establish	  the	  GIIp	  definition	  which	  was	  the	  starting	  point.	  	  It	  is	  of	  interest	  to	  note	  that,	  despite	  the	  attempt	  to	  develop	  some	  more	  formal	  GII	  work	  with	  transformations	  through	  the	  chapter,	  the	  end	  of	  chapter	  exercises	  are	  situated	  firmly	  in	  GIp.	  
7.5.1.4 Use	  of	  transformation	  geometry	  in	  other	  geometry	  chapters	  In	  CM,	  chapter	  14,	  which	  deals	  with	  the	  properties	  of	  quadrilaterals	  primarily	  using	  Euclidean	  geometry	  ideas,	  contains	  two	  instances	  of	  work	  using	  transformation	  geometry.	  This	  work	  is	  restricted	  to	  a	  worked	  example	  and	  an	  exercise.	  In	  the	  worked	  example	  the	  distance	  formula	  is	  used	  to	  show	  that	  the	  size	  of	  corresponding	  sides	  in	  a	  quadrilateral	  that	  has	  been	  reflected	  remain	  the	  same	  after	  reflection.	  In	  the	  exercise	  the	  learners	  are	  led	  through	  steps	  to	  show	  that	  a	  parallelogram	  that	  has	  been	  translated	  remains	  a	  parallelogram	  and	  a	  rhombus	  that	  has	  been	  reflected	  in	  the	  y-­‐axis	  remains	  a	  rhombus.	  In	  each	  of	  these	  cases	  a	  quadrilateral	  with	  given	  vertices	  is	  used.	  Calculations	  are	  done	  to	  show	  equal	  lengths	  or	  equal	  gradients.	  Thus	  the	  work	  is	  situated	  in	  GIc.	  It	  is	  of	  interest	  to	  note	  that	  facts	  that	  are	  stated	  in	  the	  transformation	  geometry	  chapter	  (i.e.	  that	  translations	  and	  reflections	  preserve	  shape	  and	  size)	  are	  now	  not	  assumed,	  but	  need	  to	  be	  shown	  in	  the	  individual	  cases.	  Transformation	  geometry	  




is	  not	  used	  as	  an	  aid	  to	  exploring	  or	  showing	  properties	  of	  quadrilaterals	  in	  general.	  	  
7.5.2 	  Paradigms	  of	  geometry	  in	  transformation	  geometry	  chapter	  in	  OTM	  A	  summary	  of	  the	  number	  of	  blocks	  in	  which	  each	  of	  the	  paradigms	  is	  provided	  below:	  
	   GI	   GII	   Total	  
p	  (physical)	   1	   1	   2	  
c	  (coordinates)	   8	   9	   17	  
Total	   9	   10	   19	  
Table	  32:	  Paradigms	  of	  geometry	  in	  transformation	  chapter	  in	  OTM	  This	  summary	  indicates	  that	  in	  OTM	  work	  was	  fairly	  evenly	  split	  between	  GI	  and	  GII	  and	  was	  done	  almost	  entirely	  with	  coordinates.	  As	  for	  CM,	  I	  needed	  to	  look	  at	  the	  starting	  point	  –	  both	  in	  terms	  of	  the	  introductory	  narrative	  and	  in	  terms	  of	  the	  notions	  of	  transformation	  learners	  are	  expected	  to	  start	  from.	  Then,	  because	  GIc	  and	  GIIc	  predominate	  in	  this	  chapter,	  it	  was	  important	  to	  investigate	  the	  nature	  of	  the	  relationship	  between	  these	  2	  paradigms	  established	  in	  this	  chapter.	  The	  fact	  that	  GIp	  and	  GIIp	  only	  occurred	  in	  2	  blocks	  meant	  that	  it	  was	  important	  to	  analyse	  how	  the	  physical	  was	  being	  used.	  Finally,	  as	  for	  CM,	  I	  looked	  through	  the	  other	  geometry	  chapters	  to	  see	  if	  transformation	  geometry	  was	  used	  in	  them	  and	  discuss	  how	  it	  manifests	  in	  these	  chapters.	  	  
7.5.2.1 Starting	  point	  In	  OTM,	  although	  the	  chapter	  opener	  has	  a	  picture	  depicting	  a	  transformation	  in	  an	  everyday	  situation,	  the	  introductory	  narrative	  sets	  out	  a	  movement	  away	  from	  GIp	  :	  




we	  take	  a	  different	  approach.	  Instead	  of	  using	  transformations	  to	  study	  other	  shapers,	  we	  study	  the	  transformations	  themselves	  and	  look	  at	  the	  properties	  of	  these	  movements.	  (OTM,	  p241)	  Although	  the	  statement:	  “we	  study	  the	  transformations	  themselves	  and	  look	  at	  the	  properties	  of	  these	  transformations”	  indicates	  a	  move	  to	  GII,	  it	  is	  not	  clear	  whether	  this	  is	  GIIp	  or	  GIIc.	  The	  opening	  activity,	  which	  asks	  learners	  to	  use	  the	  words	  translate,	  reflect	  and	  rotate	  to	  describe	  the	  transformations	  in	  depictions	  of	  some	  patterns	  in	  traditional	  Southern	  African	  artwork,	  is	  the	  only	  block	  set	  in	  GIp.	  It	  is	  stated	  as	  being	  there	  for	  the	  learner	  to	  make	  sure	  they	  know	  the	  meaning	  of	  the	  words	  translate,	  reflect	  and	  rotate.	  Thus	  a	  GIp	  understanding	  is	  signalled	  as	  the	  starting	  understanding	  that	  learners	  need	  to	  have	  –	  but	  is	  also	  clearly	  signalled	  as	  a	  point	  from	  which	  the	  learners	  will	  move	  on.	  





Textbook	  extract	  31:	  Activity	  on	  translation	  (OTM,	  p242)	  Learners	  are	  then	  asked	  to	  explore	  the	  questions	  shown	  in	  textbook	  extract	  32.	  	  
	  




This	  rule	  can	  be	  viewed	  as	  a	  definition	  of	  a	  translation	  in	  GIIc.	  This	  is	  followed	  immediately	  by	  exercises	  in	  which	  the	  learners	  can	  use	  either	  GIc	  or	  GIIc	  to	  perform	  translations	  on	  coordinates	  or	  to	  determine	  which	  translations	  have	  been	  performed.	  	  A	  very	  similar	  sequence	  is	  followed	  for	  reflections.	  The	  key	  difference	  here	  is	  that	  in	  the	  introduction	  a	  picture	  of	  the	  reflected	  image	  is	  not	  given.	  Learners	  are	  asked	  to	  reflect	  a	  triangle	  in	  the	  𝑥-­‐axis,	  the  𝑦-­‐axis	  and	  the	  line	  𝑦 = 𝑥	  and	  draw	  the	  reflected	  image	  on	  the	  given	  coordinate	  grid.	  In	  each	  case	  they	  are	  encouraged	  to	  do	  the	  reflection	  mentally.	  Again	  no	  definition	  of	  a	  reflection	  is	  given	  and,	  in	  this	  case,	  learners	  are	  expected	  to	  be	  able	  to	  operate	  competently	  in	  GIc	  to	  produce	  the	  required	  transformation.	  In	  a	  similar	  vein	  to	  the	  work	  in	  translations,	  for	  each	  of	  the	  reflections,	  the	  exploration	  in	  GIc	  is	  used	  to	  produce	  a	  general	  rule	  for	  the	  reflection	  in	  terms	  of	  coordinates	  (e.g.	  The	  rule	   𝑥;𝑦 →(−𝑥;𝑦)	  is	  a	  reflection	  of	  point	  (𝑥;   𝑦)	  in	  the	  𝑦-­‐axis.)	  This	  is	  a	  move	  into	  GIIc.	  Again,	  after	  the	  rules	  are	  established	  a	  series	  of	  exercises	  in	  which	  it	  is	  possible	  for	  the	  learner	  to	  choose	  to	  work	  in	  GIIc	  or	  GIc	  follows.	  	  In	  all	  this	  work	  a	  strong	  emphasis	  is	  placed	  on	  making	  links	  between	  the	  graphical	  and	  symbolic	  form	  of	  the	  transformation	  and	  also	  with	  a	  verbal	  description	  of	  the	  transformation.	  A	  typical	  example	  of	  this	  is	  shown	  in	  textbook	  extract	  33	  below.	  
	  




There	  is	  also	  a	  strong	  encouragement	  to	  perform	  the	  transformations	  mentally,	  rather	  than	  physically.	  For	  example,	  in	  every	  question	  in	  the	  activity	  where	  learners	  are	  required	  to	  reflect	  a	  triangle	  over	  various	  lines,	  the	  instruction	  “Try	  to	  do	  the	  transformation	  mentally!”	  is	  given.	  	  Within	  one	  of	  the	  exercise	  sets	  there	  is	  an	  instructional	  narrative	  which	  explains	  the	  importance	  of	  making	  links	  between	  the	  “rules	  for	  transformation”	  (which	  have	  been	  given	  in	  coordinate	  form)	  and	  the	  physical	  or	  visualised	  movements:	  
In	  your	  group,	  talk	  about	  how	  you	  answered	  question	  3	  and	  4.	  Did	  you	  fold	  the	  paper?	  Did	  you	  visualise	  the	  movement	  of	  the	  shapes?	  Did	  you	  rely	  solely	  on	  the	  rules?	  If	  we	  understand	  and	  can	  use	  the	  rules	  for	  transformations,	  we	  can	  answer	  the	  questions	  without	  physically	  moving	  the	  shapes	  or	  visualising	  the	  movements.	  But	  it	  always	  helps	  to	  be	  able	  to	  form	  a	  mental	  picture	  of	  the	  transformation	  –	  then	  we	  can	  check	  that	  our	  rules	  do	  work!	  (OTM,	  p247)	  Thus	  for	  the	  major	  part	  of	  this	  chapter	  there	  is	  a	  focus	  on	  GIc	  and	  GIIc	  and	  making	  the	  link	  between	  the	  two.	  The	  underlying	  assumption	  appears	  to	  be	  that	  the	  previous	  experience	  learners	  have	  had	  with	  transformations	  in	  GIp	  is	  sufficient	  basis	  to	  work	  with	  the	  transformation	  in	  GIc	  and	  GIIc.	  Thus	  no	  definitions	  of	  the	  transformations	  are	  attempted.	  In	  addition	  a	  few	  examples	  in	  GIc	  are	  used	  to	  establish	  the	  “rules”	  (i.e.	  the	  generalised	  form	  of	  the	  transformation	  given	  in	  symbols)	  in	  GIIc	  and	  no	  further	  attempt	  is	  made	  to	  justify	  these	  rules.	  	  




The	  only	  block	  in	  which	  work	  in	  GIIp	  is	  required	  is	  the	  final	  activity	  of	  the	  chapter.	  An	  extract	  of	  which	  is	  shown	  in	  textbook	  extract	  34	  below.	  
	  




reflection.	  This	  is	  used	  to	  work	  with	  reflections	  in	  GIc	  and	  that	  work	  “establishes”	  the	  generalised	  symbolic	  rule	  for	  reflections	  in	  GIIc.	  In	  order	  for	  any	  of	  this	  work	  to	  be	  done	  one	  has	  to	  work	  (implicitly	  at	  least)	  with	  an	  understanding	  that	  a	  reflection	  moves	  a	  point	  across	  the	  line	  of	  reflection	  to	  a	  point	  equidistant	  from	  the	  line	  in	  a	  direction	  perpendicular	  to	  the	  line.	  Formalising	  this	  understanding	  would	  result	  in	  a	  GIIp	  definition	  of	  a	  reflection	  and	  this,	  in	  turn,	  could	  be	  a	  way	  to	  establish	  the	  GIIc	  definition	  mathematically	  (which,	  as	  it	  stands,	  has	  been	  generalised	  from	  a	  few	  examples).	  This	  “messiness”	  (i.e.	  working	  with	  something	  that	  is	  only	  informally	  defined	  and	  ultimately	  circling	  back	  to	  define	  it	  formally	  and	  establish	  facts	  that	  have	  already	  been	  conjectured	  from	  the	  informal)	  is	  tricky	  to	  work	  with	  and	  yet	  an	  essential	  part	  of	  understanding	  mathematics	  as	  a	  discipline.	  OTM	  does	  not	  deal	  with	  it	  directly	  and	  instead	  avoids	  substantive	  work	  in	  GIIc	  and	  GIIp.	  OTM	  accepts	  the	  establishment	  the	  rules	  of	  GIIc	  by	  experiment	  and	  avoids	  any	  attempt	  at	  a	  more	  formal	  definition	  of	  the	  transformations	  that	  could	  allow	  work	  in	  GIIp.	  	  
7.5.2.4 Use	  of	  transformation	  geometry	  in	  other	  geometry	  chapters	  In	  OTM	  transformations	  are	  used	  in	  chapter	  entitled	  “Using	  inductive	  reasoning	  for	  study	  shape”.	  Here	  transformations	  are	  shown	  as	  a	  way	  of	  justifying	  properties	  of	  geometric	  figures.	  See,	  for	  example,	  textbook	  extract	  35.	  	  
	  





Transformations	  are	  also	  used	  as	  a	  means	  of	  investigation.	  See	  textbook	  extract	  36.	  
	  
Textbook	  extract	  36:	  Transformation	  geometry	  used	  for	  exploration	  (OTM,	  p212)	  In	  this	  chapter	  the	  work	  using	  transformation	  geometry	  is	  set	  in	  the	  GIp	  paradigm.	  The	  idea	  that	  one	  should	  attempt	  to	  visualize	  the	  effect	  of	  the	  transformation	  (rather	  than	  performing	  the	  transformation	  physically)	  is	  encouraged.	  	  It	  is	  worth	  noting	  that	  this	  work	  in	  GIp	  is	  not	  picked	  up	  again	  in	  the	  chapter	  on	  transformation	  geometry	  discussed	  previously.	  As	  shown	  the	  work	  in	  the	  transformation	  geometry	  chapter	  is	  set	  in	  GIc	  and	  GIIc	  and	  this	  is	  not	  presented	  as	  an	  aid	  in	  making	  deductions	  about	  geometric	  figures.	  Also	  there	  is	  no	  work	  on	  transformation	  geometry	  in	  the	  chapter	  “Using	  deductive	  reasoning	  to	  study	  shape”.	  	  This	  positions	  transformation	  geometry	  as	  useful	  in	  the	  informal	  work	  but	  not	  as	  part	  of	  the	  rigorous	  deductive	  work.	  	  




translations	  or	  reflections.	  Both	  textbooks	  follow	  the	  curriculum	  assessment	  standard	  which	  asks	  learners	  to	  	  
Investigate,	  generalise	  and	  apply	  the	  effect	  of	  the	  following	  transformations	  on	  the	  point	  (x;	  y)	  
a)	  A	  translation	  p	  units	  horizontally	  and	  q	  units	  vertically	  




geometry.	  The	  discussion	  in	  relation	  to	  this	  connected	  most	  strongly	  to	  work	  in	  GI.	  I	  then	  discuss	  the	  progression	  envisaged	  beyond	  GI	  that	  is	  identified	  and	  show	  how	  this	  illuminates	  a	  real	  struggle	  to	  make	  an	  intelligible	  transition	  to	  GII.	  This	  is	  discussed	  in	  sections	  7.5.3.1	  and	  7.5.3.2	  below.	  
7.5.3.1 Transformation	  geometry	  and	  the	  van	  Hiele	  levels	  	  All	  interviewees	  were	  clear	  and	  explicit	  about	  the	  idea	  that	  notions	  from	  the	  van	  Hiele	  theory	  of	  geometric	  thinking	  had	  strongly	  influenced	  the	  curriculum	  and	  the	  textbooks.	  MC1	  ,	  MRC,	  ACM,	  MC2	  and	  AOTM	  all	  mentioned	  Michael	  de	  Villiers	  (GCF)	  as	  being	  particularly	  infuential	  in	  the	  thinking	  around	  the	  geometry	  curriculum	  and	  the	  textbook	  work.	  MRC	  and	  MC1	  also	  both	  mentioned	  Retha	  van	  Niekerk	  (GCG)	  as	  influential	  in	  this	  regard,	  although	  more	  so	  at	  the	  level	  of	  the	  GET	  curriculum.	  When	  I	  interviewed	  these	  two	  geometry	  consultants	  they	  spoke	  extensively	  about	  a	  strong	  van	  Hiele	  underpinning	  to	  their	  work	  and	  ideas.	  I	  also	  consulted	  written	  work	  by	  GCF	  for	  further	  elaboration	  of	  his	  ideas.	  The	  key	  role	  of	  transformation	  geometry	  as	  an	  aid	  to	  development	  of	  geometry	  in	  accordance	  with	  van	  Hiele	  theory	  is	  laid	  out	  in	  GCF’s	  1993	  paper	  “Transformations:	  A	  golden	  thread	  in	  school	  mathematics”	  (De	  Villiers,	  1993)	  where	  GCF	  argues	  that	  starting	  with	  tessellations	  at	  primary	  schools	  allows	  for	  the	  development	  of	  a	  visual	  basis	  for	  geometric	  content	  that	  will	  be	  worked	  on	  more	  formally	  at	  a	  later	  stage.	  This	  type	  of	  use	  is	  demonstrated	  in	  van	  Hiele’s	  work	  in	  relation	  to	  properties	  of	  parallel	  lines	  (Fuys	  et	  al.,	  1988).	  De	  Villiers	  also	  argues	  that	  in	  the	  junior-­‐secondary	  phase	  transformations	  can	  be	  used	  to	  deduce	  properties	  of	  figures	  informally.	  This	  use	  of	  transformations	  at	  an	  informal	  level	  is	  seen	  by	  both	  GCG	  and	  GCF	  as	  happening	  prior	  to	  the	  FET	  phase:	  




GCG:	  In	  the	  primary	  stages,	  in	  the	  primary	  school	  transformations	  as	  …	  you	  have	  to	  understand	  transformations	  as	  a	  tool,	  then	  when	  you	  move	  up	  you	  have	  to	  understand	  how	  the	  tool	  opens	  up	  the	  mathematics.	  
GCF:	  I	  mean	  as	  with	  the	  stuff	  that	  I’m	  talking	  about,	  the	  idea	  with	  tranformations	  is	  really	  (also	  taking	  from	  the	  van	  Hieles)	  is	  really	  that	  you	  should	  move	  from	  visualization	  to	  properties	  and	  then	  to	  formalize	  definitions	  	  Thus	  the	  work	  they	  describe	  in	  relation	  to	  transformation	  geometry	  at	  primary	  and	  junior	  secondary	  school	  level	  is	  aimed	  at	  providing	  a	  strong	  basis	  in	  the	  first	  2	  levels	  of	  geometric	  thought	  (visualisation	  and	  informal	  deduction)	  of	  the	  van	  Hiele	  model.	  They	  imply	  that	  at	  the	  FET	  phase	  work	  in	  transformation	  geometry	  needs	  to	  be	  work	  that	  moves	  from	  level	  2	  (informal	  deduction)	  into	  level	  3	  (formal	  deduction).	  The	  way	  in	  which	  this	  movement	  is	  discussed	  by	  the	  various	  interviewees	  and	  elaborated	  in	  the	  literature	  is	  discussed	  further	  below.	  What	  is	  important	  to	  note	  at	  this	  stage	  is	  that	  the	  importance	  of	  transformation	  geometry	  in	  developing	  visualisation	  and	  informal	  deduction	  had	  an	  impact	  on	  the	  textbook	  writers	  even	  though	  they	  were	  writing	  at	  FET	  level.	  We	  can	  see	  this	  in	  the	  emphasis	  on	  visualisation	  in	  OTM	  and	  the	  extensive	  work	  in	  GIp	  in	  CM.	  	  Although	  the	  authors	  of	  both	  textbooks	  spoke	  about	  being	  aware	  of	  the	  van	  Hiele	  underpinnings	  in	  the	  curriculum,	  neither	  spoke	  specifically	  about	  how	  one	  might	  move	  from	  work	  involving	  level	  2	  on	  the	  van	  Hiele	  model	  to	  work	  involving	  level	  3	  on	  the	  van	  Hiele	  model	  in	  relation	  to	  transformation	  geometry.	  Their	  emphasis	  in	  relation	  to	  van	  Hiele	  was	  that	  it	  gave	  them	  an	  awareness	  of	  the	  importance	  of	  not	  introducing	  formal	  proof	  work	  early	  and	  the	  importance	  of	  having	  experience	  of	  working	  in	  the	  visual	  and	  the	  concrete.	  	  For	  example,	  AOTM,	  after	  mentioning	  that	  work	  she	  had	  previously	  done	  had	  involved	  work	  with	  the	  van	  Hiele	  levels,	  responded	  to	  my	  question	  “So	  was	  there	  a	  kind	  of	  consicous	  van	  Hiele	  underpinning?”	  as	  follows:	  




shape	  and	  van	  Hiele	  stuff	  so	  I	  think	  that	  all	  sort	  of	  contributed	  to	  my	  thinking	  that	  students	  in	  grade	  10	  were	  often	  not	  ready	  for	  the	  formal	  geometry.	  This	  is	  reflected	  in	  both	  textbooks.	  	  The	  struggle	  to	  see	  the	  role	  of	  transformation	  geometry	  beyond	  its	  usefulness	  in	  visualisation	  is	  evident	  in	  comments	  such	  as	  the	  following	  from	  the	  authors:	  
AOTM:	  I	  think	  I	  put	  in,	  I	  mean	  as	  far	  as	  I	  can	  remember,	  the	  curriculum	  stuff	  on	  the	  transformations	  is	  more	  using	  coordinates	  which	  I	  found	  quite	  limiting.	  I	  was	  much	  keener	  on	  the	  visual	  kind	  of	  stuff	  and	  the	  kind	  of	  stuff	  that	  I	  did	  in	  the	  chapter	  where	  you’re	  using	  your	  reflections,	  your	  rotations	  to	  generate	  other	  shapes	  and	  then	  to	  draw	  conclusions	  about	  the	  properties	  of	  those	  shapes.	  So	  I	  saw	  the	  value	  of	  the	  transformations	  really	  as	  a	  tool	  to	  study	  shapes	  which	  I	  don’t	  think	  the	  coordinate	  geometry	  gives	  you	  the	  flexibility	  to	  do.	  
CM1:	  (speaking	  about	  GCG)	  And	  she	  is	  very	  much	  pro	  transformation	  geometry…	  I	  think	  she’s	  done	  some	  interesting	  stuff.	  For	  Mindset22	  for	  example,	  I	  think	  she	  has	  been	  involved	  in	  some	  of	  the	  stuff	  where	  for	  instance	  they	  said	  that	  if	  you	  take	  any	  right	  angled	  triangle	  and	  rotate	  it	  about	  the	  right	  angle	  four	  times,	  then	  that’s	  the	  proof	  of	  the	  fact	  that	  the	  diagonals	  of	  a	  rhombus	  bisect	  each	  other	  at	  right	  angles	  …	  But	  for	  me	  it	  wasn’t	  something	  that	  should	  replace	  Euclidian	  proof.	  Both	  of	  these	  comments	  suggest	  the	  authors	  are	  comfortable	  with	  the	  idea	  of	  transformations	  as	  a	  tool	  for	  exploration	  and	  visualisation.	  However	  AOTM’s	  comment	  suggests	  that	  in	  the	  movement	  to	  working	  with	  transformations	  on	  the	  coordinate	  plane,	  as	  prescribed	  by	  the	  curriculum,	  she	  did	  not	  see	  transformation	  geometry	  as	  remaining	  a	  useful	  tool	  for	  studying	  shape.	  CM1’s	  comment	  suggests	  seeing	  less	  of	  a	  role	  for	  transformation	  geometry	  in	  a	  GIIp	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




paradigm.	  Thus	  although	  the	  van	  Hiele	  theory	  talks	  of	  a	  progression	  through	  all	  the	  stages	  of	  development	  of	  geometric	  thinking,	  the	  key	  idea	  that	  seems	  to	  have	  been	  appropriated	  from	  the	  theory	  in	  developing	  the	  transformation	  geometry	  work	  in	  the	  textbooks	  is	  the	  importance	  of	  work	  at	  level	  1	  and	  2,	  incorporating	  work	  on	  visualisation	  and	  exploration.	  This	  difficulty	  with	  seeing	  a	  trajectory	  for	  transformation	  geometry	  at	  school	  level	  is	  discussed	  further	  below.	  
7.5.3.2 Progression	  envisaged	  for	  transformation	  geometry	  	  The	  interviewees	  gave	  various	  reasons	  for	  the	  inclusion	  of	  transformation	  geometry	  in	  the	  curriculum	  and	  textbooks	  and	  the	  way	  they	  saw	  the	  work	  progressing.	  I	  have	  summarised	  these	  into	  three	  categories.	  The	  first	  relates	  to	  a	  link	  into	  higher	  mathematics,	  the	  second	  is	  in	  terms	  of	  its	  applications	  and	  the	  third	  is	  its	  ability	  to	  be	  used	  as	  a	  tool.	  	  The	  link	  into	  higher	  mathematics	  Many	  of	  the	  interviewees	  spoke	  about	  the	  work	  in	  transformation	  geometry	  as	  having	  links	  to	  higher	  mathematics.	  	  
ACM:	  Transformation	  geometry	  can	  relate	  very	  strongly	  to	  functions	  and	  the	  notation	  that	  one	  can	  use	  to	  indicate	  those	  transformations	  indeed	  is	  a	  function	  and	  a	  mapping	  notation.	  The	  arrow	  going	  from	  the	  x	  y	  to	  what	  should	  become	  subsequently	  after	  the	  transformation.	  And	  that	  in	  turn	  links	  up	  very	  strongly	  to	  another	  very	  important	  aspect	  of	  pure	  maths	  –	  that	  being	  mapping	  and	  function.	  So	  that’s	  the	  usefulness	  of	  transformation	  geometry	  in	  the	  overall	  curriculum,	  the	  way	  in	  which	  it	  links	  to	  pure	  maths,	  to	  functions,	  also	  to	  linear	  algebra.	  
MC1:	  (with	  reference	  to	  a	  diagram	  of	  a	  mural	  in	  the	  grade	  12	  CM	  textbook):	  And	  I	  extracted	  this	  thing	  and	  then	  looked	  at	  actually	  groups	  and	  fields	  kind	  of	  stuff.	  Just	  to	  play	  around.	  




of	  things	  then	  you	  sort	  of	  getting	  that,	  but	  that	  can	  get	  quite	  complicated	  quite	  fast.	  So,	  and	  it’s	  not,	  I	  don’t	  know	  if	  it	  can	  be	  done	  at	  school.	  These	  three	  quotes	  speak	  of	  seeing	  a	  horizon	  for	  transformation	  geometry	  in	  a	  GIII	  paradigm	  where	  the	  work	  becomes	  increasingly	  abstract	  and	  detached	  from	  the	  physical	  referents.	  The	  discussion	  of	  transformations	  as	  functions	  speaks	  of	  a	  path	  from	  a	  GIIc	  version	  of	  transformations	  into	  a	  GIII	  paradigm.	  However	  all	  these	  interviewees	  were	  clear	  that	  this	  horizon	  was	  not	  the	  intended	  schoolwork.	  For	  many	  of	  the	  interviewees	  this	  was	  coupled	  with	  a	  lack	  of	  certainty	  as	  to	  what	  the	  purpose	  of	  the	  GIIc	  work	  at	  school	  was.	  	  AOTM	  is	  explicit	  about	  the	  curriculum	  not	  giving	  an	  indication	  of	  why	  transformation	  geometry	  is	  there	  and	  what	  the	  school	  horizon	  for	  it	  is.	  	  
AOTM:	  I	  think	  the	  next	  level	  is	  if	  you	  can	  study	  the	  reflections	  and	  the	  all	  the,	  I	  mean	  like	  as	  functions	  and	  get	  towards	  your	  matrices	  and	  those	  kind	  of	  things.	  So	  that’s	  the	  way	  it	  could	  go	  but	  as	  I	  say	  I	  don’t	  know	  whether	  that’s	  …	  I	  doubt	  it’s	  appropriate	  for	  school	  level	  and	  I	  don’t	  think	  that	  the	  curriculum	  has	  an	  idea	  of	  gives	  a	  sense	  of	  where,	  of	  why	  it’s	  there.	  MC2	  concurs	  that	  the	  transformation	  geometry	  trajectory	  in	  the	  curriculum	  was	  not	  clear.	  He	  suggests	  that	  some	  of	  the	  difficulty	  in	  getting	  beyond	  the	  initial	  visualisation	  is	  because	  teachers	  themselves	  struggle	  to	  visualise	  the	  transformations.	  	  
MC2:	  There	  are	  a	  couple	  of	  things	  that	  I’m	  not	  sure	  we	  had	  our	  head	  around	  in	  terms	  of	  a	  developmental	  process.	  And	  we’ve	  tried	  to	  get	  our	  head	  around	  it	  here23.	  When	  do	  the	  transformations	  happen	  on	  a	  set	  of	  axes?	  Now	  in	  the	  FET	  there’s	  (depending	  again	  on	  which	  book	  you	  look	  at)	  there’s	  a	  whole	  lot	  of	  stuff	  that	  happens	  just	  spatially	  –	  so	  you’ve	  got	  your	  tessellations	  you	  know	  and	  all	  that	  kind	  of	  stuff	  probably	  in	  Grade	  7,	  but	  a	  lot	  of	  that	  in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




schools	  have	  carried	  through	  to	  Grade	  8	  and	  9	  and	  again,	  spatial	  visualisation	  is	  not	  a	  South	  African	  strong	  point	  so	  what	  often	  happens	  is	  the	  teachers	  struggle	  to	  visualise	  how	  things	  rotate	  and	  turn	  and	  flip	  and	  so	  forth	  so	  they	  tend	  to	  neglect	  it.	  Thus,	  while	  they	  do	  not	  use	  the	  language	  of	  geometric	  paradigms,	  a	  strong	  sense	  emerged	  from	  the	  interviewees	  that	  although	  they	  had	  a	  clear	  vision	  of	  transformation	  geometry’s	  role	  in	  a	  GI	  paradigm	  and	  a	  GIII	  paradigm,	  they	  were	  less	  certain	  about	  what	  they	  were	  trying	  to	  achieve	  with	  it	  at	  FET	  level.	  The	  two	  possible	  suggestions	  that	  emerged	  were	  that	  of	  transformation	  geometry	  as	  having	  useful	  applications,	  and	  transformation	  geometry	  as	  a	  tool.	  Transformation	  geometry	  as	  having	  useful	  applications	  The	  authors	  of	  both	  textbooks	  mention	  the	  idea	  of	  applications.	  AOTM	  describes	  having	  difficulty	  in	  doing	  that.	  This	  is	  reflected	  in	  the	  chapter	  in	  OTM	  where	  the	  few	  illustrations	  she	  uses	  at	  the	  start	  of	  the	  chapter	  are	  just	  used	  to	  get	  learners	  to	  describe	  the	  transformations	  they	  see.	  In	  the	  chapter	  the	  work	  in	  GIIc	  remains	  detached	  from	  these	  ideas.	  	  CM1,	  on	  the	  other	  hand,	  feels	  more	  positive	  about	  having	  been	  able	  to	  integrate	  culture,	  design	  and	  other	  subject	  areas	  in	  the	  chapter	  on	  transformation	  geometry.	  However	  the	  analysis	  of	  the	  chapter	  from	  CM	  above	  indicates	  that	  this	  work	  took	  place	  largely	  in	  GIp	  disconnected	  from	  the	  development	  of	  work	  in	  GIIc	  that	  happens	  in	  the	  chapter.	  	  
AOTM:	  I	  did	  at	  the	  time	  try	  and	  explore	  some	  of	  the	  ethnomaths	  stuff	  that	  had	  been	  done,	  David,	  what’s	  his	  name24	  and	  I	  looked	  I	  mean	  these	  were	  from,	  what’s	  his	  name?	  The	  Mozambican	  Paulus	  Gerdes.	  I	  mean	  I	  looked	  at	  one	  of	  his	  books	  so,	  I	  did	  try	  and	  actually	  explore	  ways	  to	  try	  and	  bridge	  that,	  but	  I	  never	  got	  very	  far.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




MC1:	  I	  think	  to	  some	  extent	  just	  showing	  that	  there	  is	  mathematics	  involved,	  that	  kind	  of	  thing	  that	  people	  actually	  use	  maths.	  Geometry	  in	  filmmaking	  and	  things	  like	  that.	  I	  set	  a	  number	  of	  wallpaper	  patterns	  and	  all	  those	  patterns	  wallpapers	  and	  designs	  are	  transformations.	  So	  it’s	  linking	  up	  culture	  and	  design	  and	  odds	  and	  kind	  of,	  which	  was	  another	  brief	  that	  we	  had	  –	  to	  try	  and	  integrate	  subjects	  and	  subject	  areas	  and	  that	  kind	  of	  thing.	  So	  I	  thought	  it	  was	  a	  really	  nice	  opportunity	  to	  do	  some	  of	  that.	  	  MC2	  further	  suggests	  the	  inclusion	  of	  transformation	  geometry	  in	  the	  FET	  curriculum	  was	  simply	  because	  it	  was	  there	  in	  the	  GET	  curriculum.	  He	  argues	  its	  presence	  in	  the	  GET	  curriculum	  was	  because	  of	  the	  experience	  of	  NGOs	  who	  argued	  it	  was	  useful	  in	  developing	  spatial	  abilities.	  	  
MC2	  (asked	  about	  why	  transformation	  geometry	  was	  included	  in	  the	  curriculum):	  The	  transformation	  I	  think	  the	  sense	  was	  that	  it	  was	  nice	  and	  spatial;	  it	  had	  quite	  a	  lot	  of	  applications.	  This	  was	  just	  a	  sense	  I	  got	  because	  some	  of	  the	  NGOs	  had	  been	  doing	  work	  with	  transformations	  lower	  down	  because	  little	  bits	  of	  it	  were	  in	  the	  GET,	  so	  there	  was	  a	  sense	  that	  for	  follow	  through	  it	  needed	  to	  be	  in	  the	  FET	  as	  well.	  And	  so	  I	  think	  that	  was	  one	  of	  the	  issues,	  was	  to	  see	  the	  follow	  through	  of	  transformation	  into	  FET	  so	  teachers	  in	  GET	  would	  have	  a	  reason	  to	  teach	  it,	  you	  know,	  and	  where	  it	  went	  from	  there.	  I	  don’t	  …	  I	  never	  got	  a	  sense	  that	  there	  was	  an	  underlying	  theoretical	  underpinning	  as	  to	  why	  a	  shift	  from	  Euclidean	  to	  transformation.	  We	  never	  ….	  I	  remember	  comments	  about	  it	  being,	  you	  know,	  you	  could	  easily	  apply	  it	  to	  advertising	  logos.	  But	  again	  I	  got	  the	  sense	  that	  was	  coming	  from	  some	  of	  the	  NGOs,	  that	  those	  were	  little	  things	  they	  were	  doing	  in	  FET	  and	  they	  thought	  it	  would	  be	  fun	  to	  continue	  with	  them	  into	  FET.	  However	  the	  applications	  described	  remain	  in	  a	  GIp	  level.	  They	  do	  not	  link	  into	  a	  GII	  paradigm	  and	  this	  is	  reflected	  in	  the	  textbook	  analysis.	  	  




GCG:	  I	  saw	  that	  going	  that	  your	  …	  	  in	  the	  primary	  stages,	  in	  the	  primary	  school	  transformations	  as	  …	  you	  have	  to	  understand	  transformations	  as	  a	  tool,	  then	  when	  you	  move	  up	  you	  have	  to	  understand	  how	  the	  tool	  opens	  up	  the	  mathematics.	  This	  idea	  is	  echoed	  by	  AOTM	  who	  describes	  the	  influence	  of	  her	  work	  in	  Malati,	  the	  mathematics	  materials	  development	  organisation	  she	  had	  worked	  for.	  	  
AOTM:	  I	  think	  when	  I	  first	  saw	  it	  I	  was	  really	  excited.	  I	  thought	  again	  because	  at	  Malati	  we	  were	  doing	  a	  lot	  of	  the	  transformation	  stuff	  so	  I	  was	  sort	  of	  aware	  of	  the	  possibilities	  and	  I	  was	  excited	  because	  I	  thought	  it’s	  sort	  of	  a	  way	  of	  students	  seeing	  they	  have	  different	  tools	  to	  study	  the	  same	  shapes.	  The	  Malati	  materials	  AOTM	  refers	  to	  are	  explicitly	  aimed	  at	  students	  in	  the	  GET	  phase.	  Within	  these	  materials	  Malati	  argues	  that	  transformations	  can	  provide	  alternative	  ways	  to	  study	  plane	  geometry.	  They	  argue	  that	  many	  traditional	  definitions	  in	  geometry	  can	  be	  redefined	  to	  make	  them	  amenable	  to	  work	  in	  transformation	  geometry.	  For	  example	  they	  argue	  that	  one	  can	  define	  parallel	  lines	  as	  follows:	  Two	  lines	  are	  parallel	  if	  there	  is	  a	  translation	  that	  maps	  one	  line	  onto	  another.	  Malati	  argues	  that	  transformations	  can	  be	  used	  to	  study	  the	  properties	  of	  plane	  figures	  and	  give	  an	  example	  of	  this	  as	  shown	  in	  figure	  4	  below.	  	  




	  	  De	  Villiers	  (1993,	  p15)	  provides	  an	  example	  of	  how	  one	  could	  use	  transformation	  geometry	  in	  a	  deductive	  system:	  	  
	  




neither	  the	  informal	  work	  proposed	  by	  Malati	  nor	  the	  more	  formal	  deductive	  work	  illustrated	  by	  de	  Villiers	  is	  linked	  to	  the	  coordinate	  plane.	  	  It	  thus	  appears	  that	  within	  the	  work	  on	  transformation	  geometry	  the	  textbook	  authors	  interpreted	  the	  strong	  van	  Hiele	  underpinning	  in	  the	  curriculum	  to	  suggest	  the	  importance	  of	  exploration	  and	  visualisation	  that	  remained	  in	  the	  realms	  of	  GI.	  Both	  textbooks	  struggled	  to	  make	  a	  coherent	  move	  into	  GII.	  Although	  the	  authors	  talked	  of	  applications	  in	  relation	  to	  transformation	  and	  the	  ability	  to	  use	  it	  as	  a	  tool	  in	  plane	  geometry,	  in	  neither	  book	  was	  this	  realised.	  The	  move	  into	  GII	  that	  dominated	  was	  a	  move	  to	  GIIc.	  This	  was	  not	  developed	  further	  and	  did	  not	  link	  to	  the	  potential	  of	  transformation	  geometry	  that	  the	  authors	  had	  raised.	  	  
7.6 Coordinate	  geometry	  
As	  discussed	  earlier	  coordinate	  geometry	  is	  used	  as	  a	  tool	  to	  explore	  the	  properties	  of	  geometric	  shapes	  in	  both	  textbooks.	  Thus	  I	  have	  incorporated	  most	  of	  the	  analysis	  of	  coordinate	  geometry	  into	  section	  7.7	  that	  deals	  with	  the	  chapters	  on	  properties	  of	  geometric	  shapes	  in	  the	  textbooks.	  Here	  I	  simply	  discuss	  how	  the	  formulae	  and	  facts	  of	  coordinate	  geometry	  are	  established	  in	  the	  textbooks.	  	  In	  CM,	  coordinate	  geometry	  is	  introduced	  in	  a	  chapter	  entitled	  “Linear	  functions	  and	  coordinate	  geometry”	  and	  the	  following	  formulae	  and	  facts	  are	  established:	  




The	  midpoint	  formula:	  The	  derivation	  of	  the	  formula	  for	  the	  midpoint	  of	  a	  line	  segment	  is,	  in	  a	  similar	  way	  to	  the	  length	  of	  a	  line	  segment,	  derived	  through	  a	  logical	  argument	  from	  a	  diagram	  where	  points	  (xa;	  ya)	  and	  (xb;	  yb)	  are	  shown.	  	  
Slope	  of	  a	  line:	  The	  slope	  of	  line	  is	  defined	  as	   !!!"#$  !"  !"#"$!"$%  !"#$"%&'  !!!!"#$  !"  !"#$%$"#$"&  !"#$"%&'  !	  which	  is	  shown	  to	  be	  !!!!!!!!!!.	  This	  is	  based	  on	  a	  diagram,	  in	  a	  similar	  way	  to	  the	  distance	  formula	  and	  midpoint	  formula,	  but	  in	  this	  case	  (xa;	  ya)	  is	  to	  the	  left	  and	  above	  (xb;	  yb).	  No	  facts	  about	  the	  slopes	  of	  perpendicular	  or	  parallel	  lines	  are	  discussed.	  	  In	  summary	  one	  can	  see	  that	  the	  derivation	  of	  the	  formulae	  are	  justified	  via	  a	  deductive	  argument,	  but	  are	  not	  fully	  rigorous	  in	  terms	  of	  accounting	  for	  all	  possibilities.	  They	  rely	  strongly	  on	  the	  diagram	  for	  the	  deduction.	  Thus	  they	  incorporate	  both	  elements	  of	  GI	  and	  GII.	  Further	  work	  in	  this	  chapter	  provides	  learners	  with	  practice	  in	  using	  these	  formulae.	  In	  OTM	  coordinate	  geometry	  is	  introduced	  in	  the	  chapter	  “Using	  inductive	  reasoning	  to	  study	  shape”.	  	  
The	  distance	  formula:	  This	  is	  established	  in	  the	  same	  way	  in	  OTM	  as	  it	  was	  in	  CM.	  
The	  midpoint	  formula:	  This	  is	  stated	  without	  justification.	  After	  it	  is	  stated	  learners	  are	  asked	  to	  check	  whether	  it	  gives	  the	  correct	  answer	  for	  a	  horizontal	  line	  segment.	  They	  are	  then	  given	  two	  line	  segments	  with	  particular	  numerical	  coordinates	  and	  asked	  to	  find	  the	  midpoints	  using	  the	  formula	  and	  confirm	  they	  are	  correct	  by	  finding	  the	  distance	  from	  the	  endpoints	  to	  the	  midpoints.	  	  




Thus	  in	  OTM	  only	  the	  distance	  formula	  is	  justified	  via	  a	  deductive	  argument.	  Both	  the	  midpoint	  formula	  and	  facts	  of	  the	  gradients	  of	  lines	  are	  justified	  empirically.	  Thus	  this	  work	  in	  OTM	  lies	  more	  strongly	  in	  the	  GI	  paradigm.	  	  
7.7 The	  properties	  of	  geometric	  shapes25	  	  
In	  both	  CM	  and	  OTM	  there	  are	  two	  chapters	  that	  deal	  with	  the	  properties	  of	  geometric	  shapes.	  In	  CM	  these	  are	  Chapter	  3:	  Basic	  Geometry	  and	  Chapter	  14:	  
Quadrilaterals.	  In	  OTM	  these	  are	  Chapter	  15:	  Using	  inductive	  reasoning	  to	  study	  
shape	  and	  Chapter	  16:	  Using	  deductive	  reasoning	  to	  study	  shape.	  Although	  in	  both	  textbooks	  there	  are	  a	  few	  blocks	  within	  these	  chapters	  that	  use	  coordinate	  geometry	  or	  transformation	  geometry,	  the	  dominant	  form	  of	  work	  in	  these	  chapters	  is	  the	  analysis	  of	  the	  properties	  of	  geometric	  shapes	  either	  through	  experimentation	  with	  physical	  representations	  of	  the	  shapes	  or	  through	  logical	  deduction.	  Because	  of	  this,	  the	  description	  of	  GI	  and	  GII	  summarized	  in	  the	  table	  2	  on	  p54	  aligns	  well	  with	  geometry	  in	  these	  chapters.	  However,	  as	  noted	  earlier,	  some	  problems	  emerged	  in	  trying	  to	  use	  these	  ideas	  to	  categorise	  textbook	  blocks	  according	  to	  the	  geometric	  paradigms	  they	  represent.	  The	  key	  issue	  in	  the	  chapters	  dealing	  with	  the	  properties	  of	  geometric	  shapes	  related	  to	  the	  difficulty	  in	  identifying	  the	  nature	  of	  deduction	  and	  validation	  and	  the	  nature	  of	  the	  objects.	  As	  discussed	  in	  section	  7.4,	  there	  are	  points	  at	  which	  certain	  facts	  need	  to	  be	  used	  or	  objects	  are	  referred	  to	  where	  it	  is	  not	  clear	  whether	  those	  facts	  have	  been	  logically	  or	  empirically	  deduced	  and	  whether	  the	  object	  referred	  to	  is	  a	  drawing	  or	  an	  object	  governed	  by	  a	  mathematical	  definition.	  However	  it	  remained	  important	  to	  provide	  a	  picture	  of	  the	  nature	  of	  geometry	  that	  the	  textbooks	  appeared	  to	  be	  portraying.	  I	  have	  termed	  this	  the	  “apparent	  dominant	  paradigm”.	  The	  notion	  of	  the	  apparent	  dominant	  paradigm	  indicates	  the	  paradigm	  in	  which	  it	  appears	  the	  learner	  is	  meant	  to	  understand	  the	  work	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




presented	  or	  do	  the	  work	  given.	  	  The	  use	  of	  the	  word	  “apparent”	  indicates	  that	  I	  am	  not	  making	  a	  claim	  that,	  in	  the	  case	  of	  blocks	  indicated	  as	  belonging	  to	  GII,	  the	  necessary	  definitions	  and	  axioms	  are	  in	  place	  to	  enable	  the	  work	  required	  in	  the	  paradigm.	  	  The	  indicators	  I	  used	  to	  classify	  blocks	  into	  the	  paradigms	  drew	  on	  the	  combination	  of	  the	  Kuzniak’s	  notion	  of	  the	  GWS	  and	  GI	  and	  GII	  as	  described	  in	  chapter	  2.	  This	  is	  summarized	  in	  table	  33	  below.	  	  
	   GI	  is	  apparent	  dominant	  
paradigm	  
GII	  is	  apparent	  dominant	  
paradigm	  
Nature	  of	  objects	   Objects	  are	  physical.	  Drawings	  are	  used	  as	  objects	  and	  are	  what	  is	  measured,	  manipulated	  or	  drawn	  to	  come	  to	  conclusions	  about	  properties.	  
Objects	  are	  theoretical.	  Drawings	  are	  used	  to	  support	  reasoning.	  
Nature	  of	  tools	   Drawing	  instruments	  (for	  accurate	  construction),	  measuring	  instruments,	  manipulation	  or	  computer	  software	  present	  (or	  implied).	  




Validation	  and	  deduction	  based	  on	  perception	  or	  use	  of	  instruments	  or	  through	  experimentation.	  
Logical	  deduction	  from	  a	  set	  of	  facts	  is	  required.	  

























	   	  




Kuzniak	  &	  Rauscher,	  2011;	  Shaughnessy	  &	  Burger,	  1985).	  As	  the	  move	  between	  an	  informal	  Euclidean	  geometry	  toward	  a	  more	  formal	  Euclidean	  geometry	  is	  likely	  to	  be	  where	  this	  features	  most	  prominent,	  I	  included	  in	  my	  analysis	  discussion	  of	  whether	  there	  was	  any	  teaching	  in	  the	  textbook	  directed	  at	  orienting	  learners	  towards	  the	  features	  of,	  and	  differences	  between,	  the	  two	  paradigms.	  	  In	  particular	  I	  examined	  whether	  the	  following	  were	  present	  in	  the	  textbook	  chapters	  related	  to	  the	  properties	  of	  geometric	  shapes:	  
• Discussing	  what	  inductive	  reasoning	  is	  or	  what	  deductive	  reasoning	  is:	  This	  would	  be	  any	  statement	  that	  seeks	  to	  explain	  what	  either	  of	  these	  types	  of	  reasoning	  is	  or	  to	  clarify	  an	  aspect	  of	  this	  type	  of	  reasoning.	  
• Evaluating	  arguments:	  This	  would	  be	  when	  learners	  are	  asked	  to	  evaluate	  whether	  an	  argument	  is	  convincing	  or	  to	  explain	  which	  of	  two	  arguments	  is	  better.	  	  
• About	  elements	  of	  geometry	  in	  GI	  e.g.	  visualization,	  construction	  and	  measurement,	  investigation	  and	  conjecturing:	  This	  would	  involve	  direct	  discussion	  of	  these	  elements	  e.g.	  “Investigation	  is	  an	  important	  part	  of	  mathematics,	  it	  involves	  exploring	  different	  examples	  in	  order	  to	  try	  and	  uncover	  a	  pattern”.	  Blocks	  where	  learners	  are	  just	  asked	  to	  investigate	  a	  particular	  issue	  would	  not	  be	  included	  here	  as	  what	  I	  am	  looking	  for	  is	  discussion	  about	  elements	  of	  the	  two	  paradigms.	  	  	  




discussion	  about	  these	  issues	  and	  not	  simply	  mention	  of	  or	  use	  of	  them.	  	  	  I	  thus	  included	  a	  column	  in	  the	  analysis	  table	  (in	  Appendix	  E)	  where	  I	  indicated	  if	  any	  of	  these	  were	  present	  in	  each	  block	  and	  then	  indicated	  whether	  this	  related	  to	  GI,	  GII	  or	  both.	  	  
7.7.1 Paradigms	  of	  geometry	  in	  chapters	  3	  and	  14	  of	  CM	  The	  categorisation	  of	  the	  blocks	  that	  appear	  in	  the	  chapters	  on	  properties	  of	  shapes	  in	  CM	  is	  given	  in	  the	  table	  in	  Appendix	  E.	  	  A	  summary	  of	  the	  number	  of	  blocks	  in	  which	  each	  of	  the	  paradigms	  appeared	  is	  provided	  below:	  
	   GI	   GII	  
Chapter	  3	   3	   18	  
Chapter	  14	   10	   23	  
Total	   13	   40	  
Table	  34:	  Summary	  of	  blocks	  in	  CM	  in	  which	  each	  paradigm	  appeared	  A	  summary	  of	  the	  number	  of	  blocks	  in	  which	  elements	  of	  GI	  or	  GII	  are	  discussed	  is	  provided	  below:	  
	   GI	   	   GII	   GII	  
Total	   0	   	   Counterexample	   1	  
	   	   	   Definition	   5	  




	   	   	   Axiomatic	  system	   5	  
	   	   	   Classification	  system	   1	  
	   	   	   Total	   15	  
Table	  35:	  Summary	  of	  the	  blocks	  in	  CM	  in	  which	  elements	  of	  GI	  or	  GII	  are	  discussed	  The	  summary	  indicates	  that	  in	  both	  chapter	  3	  and	  chapter	  14,	  GII	  was	  the	  apparent	  dominant	  paradigm	  in	  the	  majority	  of	  cases.	  In	  chapter	  3,	  GI	  was	  hardly	  present	  at	  all.	  In	  contrast	  in	  chapter	  14,	  GI	  was	  the	  apparent	  dominant	  paradigm	  in	  about	  1/3	  of	  the	  blocks.	  This	  difference	  between	  the	  two	  chapters	  suggested	  it	  would	  be	  useful	  to	  discuss	  them	  separately.	  	  The	  summary	  also	  indicates	  that	  no	  elements	  of	  GI	  are	  discussed	  whereas	  elements	  of	  GII	  are	  discussed.	  The	  notions	  of	  definition	  and	  axiomatic	  systems	  are	  the	  elements	  of	  GII	  that	  are	  discussed	  most.	  
7.7.1.1 Discussions	  of	  the	  paradigms	  in	  CM	  Chapter	  3:	  	  Basic	  geometry	  The	  chapter	  opener	  states	  clearly	  that	  part	  of	  this	  chapter	  is	  revision	  of	  work	  done	  in	  earlier	  grades	  and	  that	  new	  work	  involving	  counter-­‐examples,	  definitions	  and	  the	  mid-­‐point	  theorem	  will	  be	  introduced.	  	  This	  immediately	  points	  to	  an	  important	  issue	  to	  analyse.	  In	  the	  earlier	  grades	  geometry	  is	  intended	  to	  be	  studied	  informally.	  This	  means	  that	  the	  dominance	  of	  what	  appears	  to	  be	  a	  GII	  paradigm	  in	  the	  chapter	  represents	  a	  significant	  shift.	  This	  indicated	  that	  it	  would	  be	  important	  to	  look	  at:	  	  a)	  How	  the	  revision	  of	  work	  done	  in	  earlier	  grades	  is	  treated	  and	  whether	  it	  is	  structured	  in	  a	  way	  that	  helps	  the	  move	  into	  GII	  b)	  The	  new	  work	  and	  the	  way	  in	  which	  GII	  manifests	  and	  is	  discussed	  within	  this	  





















In	  the	  majority	  of	  exercises	  in	  this	  section	  learners	  are	  required	  to	  make	  deductions	  based	  on	  facts	  that	  have	  just	  been	  stated	  and	  to	  treat	  the	  diagrams	  simply	  as	  a	  support	  for	  their	  reasoning.	  Typical	  examples	  of	  this	  would	  be	  the	  questions	  shown	  in	  textbook	  extract	  42	  below	  which	  follow	  a	  summary	  narrative	  that	  provides	  facts	  about	  angles	  on	  parallel	  lines.	  	  
	  
Textbook	  extract	  42:	  Exercise	  on	  parallel	  lines	  (CM,	  p59)	  Thus	  although	  there	  is	  some	  confusion	  in	  terms	  of	  the	  status	  of	  summarized	  facts,	  most	  of	  the	  work	  that	  learners	  are	  required	  to	  do	  supports	  an	  induction	  into	  the	  way	  of	  working	  required	  in	  the	  GII	  paradigm.	  However	  there	  is	  one	  instance	  where	  this	  does	  not	  happen	  which	  is	  shown	  in	  textbook	  extract	  43	  below.	  
	  




This	  can	  clearly	  only	  be	  done	  by	  treating	  the	  drawings	  as	  objects	  and	  using	  measuring	  tools	  and	  thus	  requires	  work	  in	  GI.	  	  	  In	  summary	  we	  see	  in	  the	  revision	  of	  old	  work	  in	  chapter	  3	  that	  although	  the	  focus	  is	  on	  the	  presentation	  of	  facts	  with	  the	  appearance	  of	  work	  in	  the	  GII	  paradigm,	  and	  the	  lack	  of	  differentiation	  between	  the	  status	  of	  the	  facts	  and	  some	  reliance	  on	  work	  in	  GI	  presents	  constraints	  on	  understanding	  the	  geometric	  work	  that	  is	  required.	  	  
The	  new	  work	  in	  chapter	  3	  In	  contrast	  to	  the	  set	  of	  recalled	  facts	  where	  no	  distinction	  is	  made	  between	  definitions	  and	  derived	  facts,	  the	  new	  work	  deals	  precisely	  with	  core	  features	  of	  GII	  directly	  viz.	  disproving	  facts	  by	  counter-­‐example,	  definition	  and	  theorem.	  




However	  none	  of	  these	  ideas	  are	  explicitly	  discussed	  which	  leaves	  these	  ideas	  undeveloped.	  
Disproving	  by	  counter-­‐example	  The	  work	  on	  disproving	  by	  counter-­‐example	  is	  contained	  in	  the	  instructional	  narrative	  and	  exercise	  shown	  in	  textbook	  extract	  2	  on	  p86.	  Interestingly,	  very	  similar	  ideas	  to	  those	  raised	  in	  the	  discussion	  of	  definition	  above,	  emerge	  from	  analysis	  of	  how	  this	  discussion	  of	  counter-­‐example	  relates	  to	  CM’s	  treatment	  of	  GII.	  	  The	  first	  of	  these	  is	  that	  the	  notion	  that	  one	  disproves	  by	  counter-­‐example	  is	  presented	  as	  just	  another	  fact.	  Here	  again	  we	  see	  how	  a	  fairly	  fundamental	  and	  deep	  point	  about	  the	  nature	  of	  deduction	  in	  mathematics	  is	  not	  discussed,	  but	  simply	  stated.	  	  The	  second	  reinforces	  the	  ideas	  discussed	  above	  about	  the	  difficulty	  of	  mathematical	  objects	  in	  some	  sense	  pre-­‐existing	  their	  definition.	  In	  particular	  no	  definitions	  of	  rectangles	  or	  squares	  are	  given	  in	  this	  chapter	  and	  the	  definition	  of	  an	  equilateral	  triangle	  is	  only	  discussed	  later	  in	  the	  chapter.	  Thus	  learners	  need	  to	  make	  deductions	  here	  based	  on	  an	  informal	  understanding	  of	  what	  these	  objects	  are.	  Although	  in	  some	  cases	  this	  may	  be	  possible,	  in	  order	  to	  correctly	  decide	  if	  all	  squares	  are	  rectangles,	  learners	  need	  recourse	  to	  the	  formal	  definitions	  of	  a	  square	  and	  a	  rectangle.	  	  




justify	  the	  conjecture.	  They	  follow	  a	  similar	  process	  in	  exploring	  and	  justifying	  the	  converse	  of	  the	  midpoint	  theorem.	  Here	  we	  see	  work	  in	  GI	  to	  establish	  a	  conjecture	  and	  work	  in	  GII	  to	  prove	  it.	  Again	  no	  discussion	  is	  raised	  about	  these	  two	  different	  processes.	  In	  the	  work	  in	  GI,	  learners	  are	  asked	  to	  work	  in	  small	  groups	  and	  each	  member	  of	  the	  group	  is	  asked	  to	  construct	  2	  or	  3	  triangles	  and	  then	  do	  the	  constructions	  and	  measurements.	  The	  fact	  that	  experimentation	  with	  that	  many	  triangles	  is	  insufficient	  to	  establish	  the	  theorem	  or	  that	  the	  reason	  further	  justification	  is	  needed	  is	  not	  explicitly	  discussed.	  	  Chapter	  3	  has	  no	  orienting	  narratives.	  None	  of	  the	  instructional	  narratives	  have	  GI	  as	  an	  apparent	  dominant	  paradigm.	  Thus	  we	  can	  see	  that	  there	  is	  no	  meta-­‐level	  discussion	  about	  GI	  in	  this	  chapter.	  Similarly	  we	  see	  very	  little	  meta-­‐level	  discussion	  about	  the	  elements	  of	  GII.	  Although	  there	  is	  mention	  of	  definition	  and	  counter-­‐example,	  these	  are	  presented	  at	  the	  level	  of	  fact	  with	  no	  discussion	  of	  how	  they	  fit	  into	  the	  overall	  picture	  of	  geometric	  thinking	  and	  proof.	  	  




learnt	  given	  in	  the	  chapter	  opener.	  Thus,	  in	  the	  discussion	  of	  the	  move	  from	  GI	  to	  GII,	  I	  discuss	  each	  of	  these	  aspects	  in	  turn.	  
How	  GI	  is	  used	  in	  chapter	  14	  There	  are	  three	  main	  types	  of	  blocks	  in	  which	  GI	  is	  the	  apparent	  dominant	  paradigm.	  The	  first	  of	  these	  is	  where	  there	  is	  an	  attempt	  to	  model	  a	  real-­‐life	  scenario,	  the	  second	  where	  coordinate	  and	  transformation	  geometry	  are	  used	  and	  the	  third	  where	  an	  exploration	  of	  a	  concrete	  example	  is	  used	  to	  establish	  properties	  of	  a	  type	  of	  quadrilateral.	  I	  discuss	  these	  below.	  
Modelling	  This	  occurs	  in	  five	  blocks.	  Three	  of	  the	  five	  blocks	  are	  extra	  information	  narratives	  and	  as	  such	  are	  not	  central	  to	  the	  development	  of	  the	  work	  of	  the	  chapter.	  They	  illustrate	  how	  some	  of	  the	  facts	  about	  quadrilaterals	  can	  be	  applied	  to	  real-­‐world	  scenarios.	  The	  fourth	  and	  fifth	  blocks	  are	  activities.	  In	  one	  learners	  are	  asked	  to	  explore	  how	  a	  carpenter	  might	  create	  a	  rectangle,	  and	  in	  the	  other	  mechanical	  linkages	  are	  explored.	  The	  learners	  create	  a	  physical	  model	  of	  a	  car	  jack	  and	  explore	  the	  action	  of	  the	  linkages.	  They	  are	  then	  asked	  to	  prove	  the	  conjecture	  they	  make	  on	  the	  basis	  of	  this	  physical	  exploration.	  In	  all	  these	  cases	  there	  is	  an	  attempt	  to	  illustrate	  the	  usefulness	  of	  the	  geometric	  facts	  that	  have	  been	  established	  to	  real	  world	  situations.	  Kuzniak	  argues	  that	  historically	  work	  in	  GI	  developed	  out	  of	  the	  need	  to	  solve	  practical	  problems	  (Kuzniak,	  2008,	  2011b,	  2012),	  so	  this	  link	  between	  GI	  and	  modelling	  is	  a	  natural	  one.	  	  




coordinates).	  The	  only	  link	  to	  previous	  work	  is	  that	  having	  found,	  using	  the	  distance	  formula	  and	  gradient,	  the	  opposite	  sides	  of	  a	  quadrilateral	  PQRS	  (where	  P,	  Q,	  R	  and	  S	  are	  given	  points),	  the	  learner	  is	  asked	  to	  name	  the	  quadrilateral	  or	  to	  use	  calculation	  to	  confirm	  known	  properties	  of	  that	  type	  of	  quadrilateral.	  Two	  typical	  examples	  are	  shown	  below.	  
	  
	  
Textbook	  extract	  44:	  Examples	  of	  exercises	  using	  coordinates	  (CM,	  p345)	  The	  essence	  of	  this	  work	  is	  calculation	  using	  the	  various	  coordinate	  geometry	  formulae	  and	  then	  application	  of	  the	  properties	  of	  quadrilaterals	  established	  empirically	  earlier	  in	  the	  chapter	  to	  name	  quadrilaterals.	  Of	  interest	  to	  note	  here	  is	  that	  although	  the	  curriculum	  stipulation	  is	  “Through	  investigations,	  produce	  conjectures	  and	  generalisations	  related	  to	  triangles,	  quadrilaterals	  and	  other	  polygons,	  and	  attempt	  to	  validate,	  justify,	  explain	  or	  prove	  them,	  using	  any	  logical	  method	  (Euclidean,	  co-­‐ordinate	  and/or	  transformation)”	  (MNCS,	  p32),	  this	  has	  not	  been	  realized	  here.	  The	  strong	  location	  of	  this	  work	  using	  coordinate	  and	  transformation	  geometry	  in	  GI	  mitigates	  it	  being	  used	  to	  make	  more	  general	  claims.	  	  




and	  trapezium.	  The	  learners	  are	  asked	  to	  record	  their	  results	  by	  ticking	  off	  properties	  in	  the	  following	  table	  shown	  in	  textbook	  extract	  45	  below.	  
	  




The	  relationship	  between	  GI	  and	  GII	  in	  chapter	  14	  	  
Proof	  After	  the	  initial	  activities	  in	  GI,	  the	  move	  to	  an	  apparent	  dominant	  paradigm	  of	  GII	  is	  immediate.	  The	  orienting	  narrative	  that	  begins	  the	  section	  that	  comes	  immediately	  after	  these	  activities	  states	  “In	  this	  section	  you	  will	  do	  calculations	  and	  proofs	  based	  on	  the	  properties	  of	  quadrilaterals.”	  	  (CM,	  p339)	  In	  most	  of	  the	  questions	  that	  follow	  learners	  are	  simply	  asked	  to	  explore	  relationships	  between	  properties	  such	  as	  the	  worked	  example	  shown	  in	  textbook	  extract	  46	  below.	  The	  proofs	  required	  in	  the	  questions	  and	  examples	  rely	  largely	  on	  the	  facts	  from	  chapter	  3.	  	  
	  





Textbook	  extract	  47:	  Instructional	  narrative	  about	  proof	  (CM,	  p340)	  On	  one	  level	  this	  instructional	  narrative	  signals	  a	  clear	  move	  into	  GII	  and	  sets	  out	  the	  importance	  of	  not	  making	  assumptions	  about	  a	  shape	  just	  because	  of	  how	  it	  looks	  and	  of	  making	  logical	  deductions	  from	  one	  step	  to	  the	  next.	  On	  the	  other	  hand	  it	  places	  the	  list	  of	  properties	  that	  has	  been	  generated	  in	  a	  GI	  paradigm	  as	  definitive.	  	  The	  statement	  “You	  could	  claim	  that	  the	  properties	  of	  quadrilaterals	  show	  that	  when	  both	  pairs	  of	  opposite	  angles	  are	  equal,	  we	  have	  a	  square,	  rhombus,	  rectangle	  or	  a	  parallelogram”	  (CM,	  p340)	  is	  based	  on	  the	  assumption	  that	  the	  list	  of	  quadrilaterals	  in	  the	  table	  is	  complete.	  It	  makes	  the	  assumption	  that	  there	  is	  no	  other	  quadrilateral	  that	  has	  both	  pairs	  of	  opposite	  angles	  equal.	  And	  whilst	  this	  is	  clearly	  true	  it	  requires	  proof	  and	  that	  required	  proof	  is	  the	  proof	  shown	  in	  extract	  46	  above.	  Thus	  the	  recourse	  to	  the	  work	  in	  GI,	  when	  taken	  to	  its	  logical	  conclusion,	  results	  in	  a	  circular	  argument.	  	  We	  see	  a	  further	  problem	  in	  the	  question	  shown	  in	  textbook	  extract	  48	  below.	  
	  




In	  order	  to	  do	  this,	  learners	  must	  make	  assumptions	  about	  what	  it	  means	  to	  prove	  something	  is	  a	  square.	  As	  the	  notion	  of	  square	  exists	  only	  in	  a	  GI	  paradigm	  at	  this	  point	  it	  is	  uncertain	  what	  it	  would	  take	  to	  produce	  such	  a	  proof.	  	  Despite	  these	  two	  instances	  of	  confusion	  the	  majority	  of	  work	  that	  learners	  are	  engaged	  in	  requires	  them	  to	  work	  with	  making	  logical	  deductions	  showing	  that	  one	  property	  leads	  to	  another	  (e.g.	  if	  in	  a	  quadrilateral	  both	  pairs	  of	  opposite	  sides	  are	  parallel,	  then	  both	  pairs	  of	  opposite	  sides	  are	  equal).	  	  The	  further	  instructional	  narratives	  about	  proof	  are	  more	  “technical”	  (e.g.	  you	  can	  add	  construction	  lines)	  and	  speak	  little	  about	  the	  nature	  of	  proof	  or	  the	  reasons	  one	  might	  want	  to	  prove	  something.	  
Definition	  The	  instructional	  narrative	  on	  shown	  in	  textbook	  extract	  49	  signals	  a	  change	  in	  focus	  and	  from	  this	  point	  until	  the	  last	  few	  exercises	  at	  the	  end	  of	  the	  chapter	  the	  focus	  is	  on	  the	  process	  of	  defining	  the	  special	  quadrilaterals.	  	  	  
	  




distinguish	  the	  quadrilaterals	  from	  each	  other.	  They	  then	  choose	  particular	  properties	  to	  define	  different	  types	  of	  quadrilaterals	  and	  see	  how	  the	  other	  properties	  can	  be	  derived	  from	  these.	  	  Freudenthal	  (1973)	  and	  de	  Villiers	  (1998)	  refer	  to	  this	  type	  of	  defining	  as	  descriptive	  defining.	  De	  Villiers	  (1998,	  p250)	  outlines	  this	  practice	  as	  follows:	  




the	  textbook	  it	  does	  not	  as	  yet	  exist	  in	  GII	  as	  it	  has	  yet	  to	  be	  defined.	  This	  tension,	  which	  we	  can	  view	  as	  working	  with	  an	  object	  that	  exists	  in	  GI,	  but	  not	  in	  GII	  for	  the	  learners	  and	  yet	  exists	  in	  GII	  in	  mathematics,	  is	  a	  hard	  one	  to	  work	  with.	  This	  is	  the	  same	  issue,	  discussed	  on	  p259,	  that	  arose	  in	  dealing	  with	  defining	  isosceles	  and	  equilateral	  triangles	  in	  CM	  chapter	  3.	  	  
Classification	  systems	  In	  the	  activities	  and	  instructional	  narratives	  there	  is	  considerable	  discussion	  about	  how	  making	  different	  choices	  of	  defining	  properties	  could	  create	  either	  a	  partitional	  or	  hierarchical	  classification	  of	  the	  quadrilaterals.	  Learners	  are	  asked,	  for	  example,	  to	  discuss	  the	  questions	  shown	  in	  textbook	  extract	  50.	  
	  
Textbook	  extract	  50:	  Exploring	  partitional	  and	  hierarchical	  definitions	  (CM,	  p354)	  The	  curriculum	  asks	  that	  learners	  explore	  alternative	  definitions	  of	  quadrilaterals.	  	  Here	  the	  notion	  is	  of	  alternative	  definitions	  that	  lead	  to	  alternative	  classification	  systems	  and	  clearly	  alternative	  axiomatic	  systems.	  	  




creating	  a	  system	  in	  order	  to	  prevent	  circular	  argument.	  The	  learners	  are	  asked	  to	  explore	  this	  in	  the	  activities.	  They	  are	  referred	  back	  to	  the	  list	  of	  properties	  (shown	  in	  textbook	  extract	  45	  on	  p264)	  and	  asked	  to	  explore	  what	  they	  need	  to	  do	  to	  prevent	  circular	  argument.	  This	  is	  exemplified	  in	  textbook	  extract	  51below	  
	  
Textbook	  extract	  51:	  Circular	  arguments	  (CM,	  p355)	  After	  these	  explorations	  the	  following	  instructional	  narrative	  shown	  in	  textbook	  extract	  52	  below	  brings	  together	  this	  work.	  
	  




The	  idea	  of	  equivalent	  definitions	  is	  explored	  (and	  again	  not	  discussed)	  in	  an	  exercise	  shown	  in	  textbook	  extract	  53	  	  
	  
Textbook	  extract	  53:	  Exploring	  equivalent	  definitions	  (CM,	  p358)	  However	  within	  the	  same	  exercise	  set	  there	  is	  a	  question	  that	  deals	  with	  alternative,	  non-­‐equivalent	  definitions	  (textbook	  extract	  54).	  
	  
Textbook	  extract	  54:	  Alternate	  non-­‐equivalent	  definitions	  (CM,	  p358)	  Thus	  we	  see	  here	  some	  of	  the	  difficulty	  of	  two	  aspects	  of	  this	  chapter:	  firstly	  the	  attempt	  to	  deal	  with	  objects	  in	  the	  two	  paradigms,	  and	  secondly	  the	  attempt	  to	  deal	  with	  very	  deep	  aspects	  of	  GII	  at	  the	  same	  time	  as	  exposing	  learners	  to	  a	  first	  encounter	  with	  it.	  	  	  




	   GI	   GII	   ?26	  
Chapter	  15	   18	   5	   0	  
Chapter	  16	   10	   28	   2	  
Total	   28	   33	   2	  
Table	  36:	  Summary	  of	  blocks	  in	  OTM	  in	  which	  each	  paradigm	  appeared	  	  A	  summary	  of	  the	  number	  of	  blocks	  in	  which	  elements	  of	  GI	  or	  GII	  are	  discussed	  is	  presented	  below:	  
	   GI	   	   GII	   GII	  
Inductive	  
reasoning	  
4	   	   Deductive	  reasoning	   4	  
Evaluate	  
argument	  
2	   	   Evaluate	  argument	   1	  
Visualisation	   1	   	   Proof	   1	  
Investigation	   2	   	   Axiomatic	  system	   7	  
Construction	   1	   	   Definition	   7	  
Total	   10	   	   Axiom	   2	  	   	   	   Theorem	   2	  	   	   	   Counterexample	   1	  	   	   	   Total	   25	  
Table	  37:	  Summary	  of	  blocks	  in	  OTM	  in	  elements	  of	  GI	  or	  GII	  are	  discussed	  The	  summary	  table	  shows	  that	  GI	  features	  prominently	  in	  chapter	  15	  and	  that	  GII	  is	  the	  dominant	  paradigm	  in	  chapter	  16.	  This	  is	  unsurprising	  as	  chapter	  15	  is	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




entitled	  “Using	  inductive	  reasoning	  to	  study	  shape”	  and	  chapter	  16	  “Using	  deductive	  reasoning	  to	  study	  shape”.	  However,	  GI	  also	  features	  in	  a	  significant	  portion	  of	  the	  blocks	  in	  chapter	  16.	  Table	  28	  also	  shows	  that	  discussion	  about	  elements	  of	  GI	  and	  GII	  feature	  prominently	  in	  the	  textbook.	  	  A	  closer	  analysis	  of	  how	  these	  elements	  are	  used	  indicates	  that	  they	  in	  fact	  are	  the	  core	  structuring	  device	  for	  the	  chapters.	  This	  is	  discussed	  below.	  
7.7.2.1 Discussion	  of	  the	  paradigms	  in	  OTM	  chapter	  15:	  Inductive	  reasoning	  The	  chapter	  opener	  states	  clearly	  that	  the	  chapter	  is	  about	  inductive	  reasoning	  and	  defines	  this	  as	  “when	  we	  draw	  conclusions	  from	  our	  observations”.	  This	  clearly	  sets	  the	  chapter	  within	  the	  GI	  paradigm.	  It	  also	  privileges	  “reasoning”	  rather	  than	  a	  specific	  content	  area	  (e.g.	  triangles	  or	  quadrilaterals).	  This	  focus	  on	  reasoning	  is	  reflected	  in	  the	  way	  in	  which	  the	  chapter	  is	  structured.	  Some	  elements	  of	  the	  geometric	  paradigms	  identified	  (evaluating	  argument,	  investigation	  and	  construction)	  form	  the	  basis	  of	  the	  structure	  of	  the	  chapter	  and	  so	  I	  discuss	  each	  in	  turn.	  In	  addition,	  despite	  the	  fact	  that	  reasoning	  is	  the	  focus	  of	  the	  chapter,	  the	  reasoning	  clearly	  has	  to	  be	  about	  something	  and	  so	  it	  was	  also	  important	  to	  look	  at	  the	  nature	  of	  the	  objects	  in	  the	  chapter.	  	  




used	  to	  compare	  lengths.	  The	  congruency	  argument	  is	  given	  in	  the	  form	  of	  a	  typical	  GII	  argument.	  	  Although	  learners	  are	  asked	  to	  describe	  which	  of	  the	  arguments	  is	  most	  convincing,	  at	  other	  points	  in	  the	  activity	  arguments	  are	  referred	  to	  as	  “explaining	  your	  reasoning”	  or	  “methods”.	  In	  the	  instructional	  narrative	  the	  3	  imaginary	  learners	  are	  described	  as	  having	  “come	  up	  with	  the	  same	  conclusions	  about	  the	  lengths	  of	  diagonals	  of	  a	  kite,	  but	  each	  has	  used	  a	  different	  method	  to	  get	  to	  it”	  (OTM,	  p211).	  Learners	  are	  asked	  to	  state	  whether	  they	  feel	  one	  argument	  is	  more	  convincing	  than	  another	  but	  in	  the	  activity	  that	  follows	  the	  importance	  of	  being	  able	  to	  work	  with	  all	  the	  “methods”	  is	  emphasized.	  This	  activity	  is	  followed	  by	  an	  activity	  and	  an	  exercise	  where	  reflection	  is	  used	  to	  generate	  quadrilaterals	  and	  learners	  are	  again	  asked	  to	  “explain	  your	  reasoning”	  and	  to	  decide	  whether	  another	  learner’s	  argument	  is	  convincing.	  	  All	  of	  this	  is	  followed	  by	  the	  extra-­‐information	  narrative	  shown	  in	  textbook	  extract	  55	  below:	  
	  




This	  formulation,	  together	  with	  the	  use	  of	  words	  in	  the	  activities,	  suggests	  that	  what	  learners	  have	  been	  busy	  with	  up	  until	  that	  point	  is	  not	  deductive	  reasoning.	  It	  also	  indicates	  clearly	  a	  split	  between	  what	  is	  dealt	  with	  in	  this	  chapter	  and	  deductive	  reasoning	  that	  will	  dealt	  with	  in	  the	  next	  chapter.	  What	  is	  not	  discussed	  here	  is	  what	  differentiates	  the	  arguments	  provided	  from	  “proof”.	  The	  nature	  of	  proof	  is,	  however,	  discussed	  in	  chapter	  16.	  	  
Investigation	  The	  next	  discussion	  about	  the	  type	  of	  geometry	  learners	  are	  meant	  to	  be	  involved	  in	  raises	  the	  nature	  of	  investigation.	  In	  the	  activity	  shown	  in	  textbook	  extract	  56	  below	  the	  learners	  are	  explicitly	  pointed	  to	  the	  idea	  that	  the	  question	  they	  have	  just	  worked	  with	  is	  a	  “What	  if?”	  and	  are	  then	  asked	  to	  think	  of	  as	  many	  different	  “What	  if?”	  questions	  as	  they	  can.	  Although	  a	  number	  of	  the	  questions	  in	  the	  previous	  two	  activities	  were	  also	  in	  fact	  “What	  if”	  questions,	  this	  explicit	  focus	  on	  this	  type	  of	  question	  and	  asking	  learners	  to	  attempt	  to	  generate	  their	  own,	  makes	  a	  core	  feature	  of	  investigations	  central	  to	  the	  learners’	  work.	  	  
	  











Textbook	  extract	  57:	  Activity	  focused	  on	  investigation	  (OTM,	  p219)	  
Construction	  Construction	  is	  introduced	  as	  being	  done	  with	  straight-­‐edge	  and	  compass	  only	  and	  as	  being	  “one	  of	  the	  oldest	  methods	  used	  to	  study	  geometric	  figures”	  (OTM,	  p220).	  However	  no	  motivation	  for	  the	  restriction	  to	  those	  implements	  is	  given.	  Learners	  are	  asked	  to	  use	  construction	  to	  create	  the	  special	  quadrilaterals	  in	  various	  ways.	  	  For	  example:,	  	  
	  




The	  nature	  of	  the	  questions	  in	  this	  section	  directs	  learners’	  attention	  towards	  investigation	  and	  exploration	  of	  the	  relationship	  between	  different	  properties	  of	  the	  special	  quadrilaterals.	  	  
Nature	  of	  the	  objects	  in	  OTM	  chapter	  15:	  Throughout	  the	  chapter	  the	  special	  quadrilaterals	  are	  referred	  to	  without	  being	  defined.	  Learners	  are	  asked	  to	  investigate	  their	  properties,	  construct	  them	  or	  identify	  which	  of	  them	  is	  produced	  (either	  through	  transformation,	  on	  the	  coordinate	  plane	  or	  through	  a	  process	  of	  construction).	  However	  comments	  later	  in	  the	  textbook	  as	  well	  as	  comments	  in	  the	  accompanying	  teacher’s	  guide	  make	  it	  clear	  that	  the	  author	  is	  assuming	  that	  the	  definitions	  of	  the	  special	  quadrilaterals	  are	  known.	  For	  example,	  the	  section	  of	  the	  teacher’s	  guide	  that	  accompanies	  the	  activity	  where	  learners	  are	  asked	  to	  explore	  the	  properties	  of	  a	  parallelogram	  states	  “Remind	  learners	  that	  all	  they	  can	  assume	  about	  the	  parallelogram	  is	  that	  the	  opposite	  sides	  are	  parallel”	  (Bennie,	  2005b,	  p181)	  and	  in	  the	  textbook	  in	  chapter	  16	  when	  the	  definition	  of	  a	  parallelogram	  is	  introduced	  for	  the	  first	  time	  in	  this	  book	  it	  is	  prefaced	  with	  the	  statement	  “We	  begin	  with	  a	  familiar	  definition”	  (OTM,	  p230).	  
7.7.2.2 Discussion	  of	  the	  paradigms	  in	  OTM	  Chapter	  16:	  Deductive	  reasoning	  It	  can	  be	  noted	  from	  table	  44	  in	  Appendix	  E	  that	  Chapter	  16	  is	  structured	  by	  a	  discussion	  of	  the	  key	  elements	  of	  GII	  even	  more	  strongly	  than	  chapter	  15	  was	  around	  key	  elements	  of	  GI.	  	  The	  chronological	  flow	  of	  this	  structure	  in	  the	  chapter	  can	  be	  summarized	  from	  table	  44	  as	  follows:	  
	  
Figure	  6:	  The	  chronological	  flow	  of	  the	  structure	  of	  OTM	  chapter	  16	  




Each	  of	  these	  elements	  is	  discussed	  below.	  
Contrasting	  inductive	  and	  deductive	  reasoning	  The	  chapter	  opener	  and	  first	  instructional	  narrative	  make	  clear	  distinctions	  between	  inductive	  and	  deductive	  reasoning.	  The	  chapter	  opener	  points	  to	  the	  fact	  that	  inductive	  reasoning	  was	  the	  mode	  of	  the	  previous	  chapter	  and	  that	  this	  chapter	  focuses	  on	  deductive	  reasoning.	  Deductive	  reasoning	  is	  described	  as	  “when	  you	  use	  existing	  results	  and	  a	  logical	  argument	  to	  draw	  conclusions”	  (OTM,	  p227).	  This	  is	  illustrated	  through	  using	  what	  is	  described	  as	  a	  known	  fact	  (that	  adjacent	  angles	  on	  a	  straight	  line	  are	  supplementary)	  to	  prove	  that	  vertically	  opposite	  angles	  are	  equal.	  	  Thus	  the	  start	  of	  this	  chapter	  indicates	  a	  clear	  change	  in	  the	  nature	  of	  work	  from	  that	  of	  the	  previous	  chapter	  and	  thus,	  implicitly,	  a	  clear	  contrast	  between	  the	  nature	  of	  reasoning	  required	  in	  GI	  and	  GII.	  	  
Outlining	  elements	  of	  an	  axiomatic	  system	  Immediately	  after	  the	  discussion	  on	  the	  nature	  of	  deductive	  reasoning,	  an	  axiomatic	  system	  is	  described	  as	  where	  “theorems	  are	  deduced	  from	  axioms	  about	  undefined	  terms”	  (OTM,	  p228).	  The	  meaning	  of	  undefined	  term,	  axiom,	  theorem	  and	  corollary	  are	  provided.	  The	  link	  to	  previous	  work	  is	  provided	  through	  the	  statement	  “Many	  of	  the	  results	  you	  call	  ‘properties’	  of	  straight	  lines,	  triangles,	  quadrilaterals	  and	  other	  polygons	  are	  really	  theorems	  or	  corollaries”	  (OTM,	  p228).	  Thus	  this	  instructional	  narrative	  explains	  what	  an	  axiomatic	  system	  is.	  The	  orienting	  narrative	  that	  introduces	  the	  following	  activity	  informs	  learners	  that	  they	  will	  “have	  a	  chance	  to	  work	  like	  a	  mathematician	  and	  to	  organize	  a	  part	  of	  your	  work	  into	  a	  deductive	  system”27.	  	  Here	  a	  link	  is	  made	  to	  the	  work	  of	  the	  previous	  chapter	  in	  the	  following	  way:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




You	  will	  be	  working	  with	  parallelograms	  again.	  After	  working	  though	  Chapter	  15,	  you	  should	  be	  very	  familiar	  with	  these	  shapes.	  In	  this	  chapter	  you	  will	  organize	  your	  knowledge	  into	  a	  localized	  logical	  deductive	  system.	  (OTM,	  p229)	  Thus	  the	  work	  in	  this	  chapter	  is	  not	  seen	  as	  producing	  new	  facts,	  but	  as	  organizing	  existing	  knowledge.	  Thus	  we	  see	  in	  OTM	  some	  signalling	  of	  GI	  and	  GII	  as	  two	  contrasting	  paradigms	  with	  different	  roles	  in	  geometric	  work.	  	  




Textbook	  extracts	  59	  and	  60	  show	  two	  examples	  of	  the	  flow	  diagrams	  produced	  summarising	  a	  chain	  of	  reasoning	  used.	  
	   	  
Textbook	  extract	  59:	  Chain	  of	  reasoning	  1	  (OTM,	  p231)	  
	  
Textbook	  extract	  60:	  Chain	  of	  reasoning	  2	  (OTM,	  p232)	  The	  learners	  are	  guided	  to	  work	  through	  chains	  of	  reasoning	  about	  the	  properties	  of	  parallelograms	  in	  two	  class	  activities	  and	  then	  on	  the	  properties	  of	  kites	  in	  an	  exercise	  set.	  They	  do	  not	  do	  proofs	  about	  the	  other	  special	  quadrilaterals	  in	  this	  chapter.	  Thus	  it	  is	  apparent	  that	  the	  focus	  here	  is	  on	  the	  practice	  of	  developing	  a	  local	  axiomatic	  system	  and	  not	  on	  confirming	  or	  establishing	  a	  list	  of	  properties	  of	  the	  special	  quadrilaterals.	  




In	  addition	  to	  the	  broader	  level	  focus	  on	  system	  there	  is	  also	  specific	  focus	  on	  what	  proof	  is,	  stating	  theorems	  and	  converses	  formally	  and	  disproving	  by	  counterexample.	  Proof	  is	  defined	  as	  ““a	  sequence	  of	  statements	  that	  we	  can	  use	  to	  explain	  something	  or	  to	  establish	  the	  truth	  of	  something”	  (OTM,	  p230).	  In	  the	  activity	  shown	  in	  textbook	  extract	  61	  below	  learners	  are	  provided	  with	  a	  proof	  of	  the	  fact	  that	  the	  opposite	  sides	  of	  a	  parallelogram	  are	  equal.	  Accompanying	  this	  worked	  example	  is	  a	  set	  of	  instructions	  that	  describe	  how	  one	  goes	  about	  constructing	  a	  proof.	  	  
	  




Thus	  learners	  are	  given	  direct	  instruction	  about	  how	  to	  create	  a	  proof.	  A	  further	  activity	  looks	  specifically	  at	  writing	  the	  statements	  of	  theorems	  more	  formally.	  Learners	  are	  shown	  the	  “if…then”	  format	  of	  theorem	  statements	  and	  what	  the	  converse	  would	  be.	  Learners	  are	  asked	  to	  prove	  converses	  that	  are	  true	  and	  disprove	  converses	  that	  are	  false	  by	  producing	  a	  counter-­‐example.	  The	  discussion	  is	  around	  the	  general	  idea	  of	  theorem	  statements	  and	  converses.	  However	  the	  tasks	  learners	  have	  to	  do	  all	  centre	  on	  proving	  or	  disproving	  statements	  about	  whether	  a	  quadrilateral	  having	  a	  particular	  property	  of	  a	  parallelogram	  proves	  that	  the	  quadrilateral	  is	  a	  parallelogram	  (e.g.	  the	  statement	  “If	  the	  opposite	  angles	  of	  a	  quadrilateral	  are	  equal,	  then	  the	  quadrilateral	  is	  a	  parallelogram”).	  Learners	  are	  asked	  to	  recall	  that	  a	  counter-­‐example	  is	  “one	  example	  that	  shows	  a	  statement	  is	  not	  true”	  (OTM,	  p234).	  	  In	  a	  similar	  way	  to	  CM	  the	  fact	  that	  a	  single	  example	  is	  sufficient	  to	  disprove	  a	  statement	  is	  presented	  as	  fact	  and	  the	  reason	  this	  is	  so	  is	  not	  discussed.	  	  The	  converses	  that	  are	  proved	  show	  the	  idea	  of	  defining	  properties.	  For	  example,	  if	  you	  have	  shown	  that	  a	  parallelogram	  has	  opposite	  angles	  equal	  as	  one	  of	  its	  properties	  and	  then	  you	  go	  on	  to	  show	  the	  converse	  is	  also	  true	  (i.e.	  if	  the	  opposite	  angles	  of	  a	  quadrilateral	  are	  equal	  the	  quadrilateral	  is	  a	  parallelogram)	  you	  have	  in	  fact	  shown	  that	  “opposite	  angles	  equal”	  is	  a	  defining	  property	  of	  a	  parallelogram.	  This	  link	  between	  these	  converses	  and	  definitions	  is	  not	  discussed	  here	  nor	  is	  this	  worked	  used	  during	  the	  discussion	  of	  alternative	  definitions	  that	  comes	  later.	  	  












Textbook	  extract	  63:	  Definitions	  as	  economical	  (OTM,	  p	  235-­‐236)	  This	  has	  similarities	  to	  the	  difficulties	  of	  taking	  learners	  through	  a	  process	  of	  a	  posteriori	  defining	  as	  discussed	  in	  the	  analysis	  of	  defining	  in	  CM.	  In	  this	  example	  in	  OTM	  the	  author	  uses	  the	  phrase	  “the	  shape	  we	  think	  of	  as	  an	  isosceles	  triangle”.	  The	  author	  thus	  signals	  a	  difference	  between	  the	  formally	  definition	  of	  an	  isosceles	  triangle	  and	  the	  idea	  of	  an	  isosceles	  triangle	  that	  exists	  prior	  to	  use	  defining	  it.	  	  OTM	  then	  goes	  on	  to	  explore	  the	  definition	  of	  a	  parallelogram.	  In	  contrast	  to	  CM,	  OTM	  takes	  a	  known	  definition	  of	  a	  parallelogram	  as	  a	  starting	  point.	  
	  




Learners	  are	  then	  presented	  with	  four	  further	  possible	  definitions	  of	  a	  parallelogram	  and	  are	  asked	  to	  consider	  the	  following	  
	  
Textbook	  extract	  65:	  Defining	  a	  parallelogram	  (OTM,	  p237)	  We	  see	  here	  that	  although	  OTM’s	  explicit	  starting	  point	  is	  different	  to	  CM	  (OTM	  present	  a	  parallelogram	  as	  being	  defined	  as	  a	  quadrilateral	  with	  both	  pairs	  of	  opposite	  sides	  parallel	  whereas	  CM	  uses	  a	  GI	  notion	  of	  a	  parallelogram	  to	  produce	  a	  list	  of	  its	  properties),	  the	  use	  of	  the	  idea	  of	  “all	  the	  other	  properties”	  (my	  emphasis)	  indicates	  that	  the	  implicit	  starting	  point	  in	  OTM	  is	  in	  fact	  similar	  to	  CM.	  Parallelograms	  have	  many	  other	  properties	  other	  than	  those	  proved	  here	  (e.g.	  each	  diagonal	  bisects	  the	  area	  of	  parallelogram)	  and	  so	  this	  idea	  of	  proving	  “all	  the	  other	  properties”	  suggests	  that	  a	  list	  of	  properties	  exists,	  even	  if	  it	  is	  not	  given.	  	  If	  one	  is	  working	  in	  GII	  and	  views	  a	  parallelogram	  as	  governed	  by	  its	  definition	  (quadrilateral	  with	  both	  pairs	  of	  opposite	  sides	  parallel28)	  then	  to	  show	  an	  alternative	  definition	  (let’s	  call	  it	  definition	  2)	  is	  equivalent	  to	  this	  definition,	  one	  would	  need	  to	  show	  
definition  1   definition	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




In	  the	  case	  of	  parallelograms	  each	  of	  the	  directions	  of	  the	  implication	  has,	  in	  fact,	  been	  shown	  earlier	  in	  the	  chapter	  (in	  the	  discussion	  of	  deductive	  systems	  and	  in	  the	  discussion	  of	  converses).	  	  
7.8 Discussion	  
In	  this	  section	  I	  link	  what	  emerged	  from	  the	  analysis	  of	  the	  textbooks	  with	  extracts	  from	  the	  interviews	  with	  the	  authors	  of	  the	  textbooks,	  those	  involved	  in	  creating	  the	  curriculum	  and	  relevant	  literature.	  	  
7.8.1 Influences	  on	  choice	  of	  paradigm	  In	  all	  the	  interviews	  I	  conducted	  the	  difficulty	  learners	  and	  teachers	  in	  South	  Africa	  have	  traditionally	  experienced	  with	  geometry	  was	  discussed.	  For	  example,	  	  
Lynn:	   Was	  there	  a	  sense	  of	  dissatisfaction	  with	  what	  was	  in	  the	  old	  textbook	  in	  the	  geometry	  section?	  




As	  discussed	  in	  detail	  in	  chapter	  4,	  there	  was	  considerable	  concern	  about	  whether	  teachers	  and	  learners	  would	  cope	  with	  the	  new	  curriculum	  and	  clearly	  a	  deep	  political	  and	  social	  concern	  about	  the	  consequences	  of	  a	  too	  difficult	  or	  overloaded	  mathematics	  curriculum.	  Euclidean	  geometry	  was	  seen	  as	  a	  particularly	  challenging	  part	  of	  the	  curriculum	  and,	  in	  particular,	  as	  a	  section	  of	  work	  that	  could	  stand	  in	  the	  way	  of	  providing	  equal	  access	  to	  mathematics	  for	  all	  learners:	  
MRC:	  (Speaking	  about	  the	  situation	  under	  apartheid	  education)	  And	  de	  facto	  your	  black	  schools	  didn’t	  teach	  higher	  grade	  and	  they	  didn’t	  teach	  geometry.	  I	  mean	  you	  only	  have	  to	  ask	  anyone	  who	  has	  ever	  marked	  second	  paper	  they	  love	  the	  second	  paper	  from	  those	  kinds	  of	  schools	  because	  there	  is	  no	  geometry	  to	  mark.	  So	  our	  argument	  was	  that	  if	  you	  insisted	  on	  geometry	  being	  in	  then	  those	  kids	  would	  all	  end	  up	  in	  maths	  literacy.	  As	  a	  result	  of	  discussions	  like	  this	  a	  special	  committee	  set	  up	  by	  the	  Minister	  of	  Education	  made	  Euclidean	  geometry	  optional	  after	  the	  MNCS	  was	  published	  and	  after	  the	  grade	  10	  textbooks	  had	  been	  written.	  	  Although	  this	  decision	  was	  taken	  after	  the	  curriculum	  and	  grade	  10	  textbooks	  had	  been	  written,	  the	  sentiments	  expressed	  give	  an	  indication	  of	  the	  type	  of	  feedback	  from	  the	  field	  of	  reproduction	  that,	  in	  conjunction	  with	  the	  general	  regulative	  discourse,	  was	  influencing	  the	  ORF	  and	  PRF.	  The	  strong	  discourse	  in	  South	  Africa	  at	  the	  time	  about	  creating	  an	  education	  system	  that	  would	  reverse	  the	  legacy	  of	  apartheid	  and	  provide	  all	  children	  with	  equal	  access	  to	  quality	  education	  prioritised	  the	  notion	  of	  “maths	  for	  all”.	  The	  experience	  of	  poor	  performance	  in	  geometry	  meant	  there	  was	  particular	  concern	  about	  the	  teaching	  and	  learning	  of	  geometry.	  	  For	  the	  authors	  of	  the	  curriculum	  and	  the	  textbook	  the	  response	  to	  this	  concern	  was	  influenced	  by	  work	  from	  the	  field	  of	  mathematics	  education.	  




couldn’t	  make	  any	  sense	  of	  anything	  that	  had	  any	  sort	  of	  deductive	  reasoning,	  they	  couldn’t	  work	  out	  where	  these	  things	  were	  coming	  from	  and	  why	  it	  was	  structured	  like	  it	  was.	  And	  I	  remember,	  in	  my	  teaching	  to	  try	  and	  explain	  it	  to	  the	  students,	  but	  I	  don’t	  think	  I	  ever	  had	  any	  success.	  So,	  I	  think	  that,	  sort	  of	  my	  personal	  experience	  of	  that,	  teaching	  and	  also,	  I	  think,	  a	  lot	  from	  my	  work	  at	  Malati	  where	  we	  did	  a	  lot	  of	  van	  Hiele	  levels.	  So,	  I	  think,	  and	  also,	  I	  mean,	  from	  the	  research	  that	  we	  did	  at	  Malati	  that	  showed	  that	  students	  who	  are	  in	  grade	  10,	  were	  certainly,	  or	  according	  to	  that	  theory,	  were	  not	  ready	  to	  be	  doing	  it	  formally	  were	  being	  expected	  to	  do	  in	  the	  curriculum.	  	  We	  see	  here	  that	  AOTM	  talks	  about	  the	  influence	  of	  van	  Hiele	  levels	  and	  the	  work	  done	  in	  the	  South	  African	  context	  by	  Malati.	  She	  talks,	  in	  particular,	  about	  how	  this	  work	  indicated	  that	  learners	  should	  be	  not	  rushed	  into	  having	  to	  tackle	  geometry	  at	  a	  formal	  level.	  However	  she	  also	  comments	  on	  the	  importance	  of	  formal	  geometry	  in	  terms	  of	  thinking	  skills	  and	  the	  structure	  of	  mathematics.	  The	  idea	  that	  one	  needed	  to	  start	  more	  informally	  because	  research	  and/or	  classroom	  experience	  suggests	  that	  learners	  are	  not	  ready	  for	  formal	  geometry	  was	  echoed	  by	  MC1,	  MC2,	  ACM,	  GCF	  and	  GCG	  in	  their	  interviews.	  	  Thus	  a	  clear	  point	  that	  emerged	  from	  the	  interviews	  was	  a	  feeling	  that	  learners	  needed	  a	  strong	  basis	  in	  GI	  before	  they	  would	  be	  able	  to	  start	  work	  in	  GII.	  	  Despite	  the	  importance	  given	  to	  GI	  it	  was	  largely	  viewed	  as	  an	  aid	  for	  entry	  to	  GII.	  GII	  was	  discussed	  as	  giving	  learners	  access	  to	  the	  structure	  and	  practices	  of	  mathematics.	  MC1,	  MC2,	  AOTM,	  ACM	  and	  GCF	  reflected	  the	  importance	  of	  this	  in	  building	  towards	  formal	  geometric	  proof	  and	  developing	  an	  understanding	  of	  a	  local	  axiomatic	  system.	  We	  see	  this,	  for	  example,	  in	  comments	  like	  
AOTM:	  But	  then	  also	  I	  do	  think	  the,	  sort	  of	  traditional	  Euclidean	  geometry	  is	  very	  important	  in	  terms	  of	  the	  kind	  of	  thinking	  skills	  and	  to	  be	  able	  to	  understand	  the	  structure	  of	  Mathematics.	  	  




depends	  upon	  axiomatics.	  	  And	  if	  one	  doesn’t	  understand	  how	  axiomatics	  work,	  then	  a	  lot	  of	  modern	  mathematics	  gets	  lost.	  Thus	  we	  see	  a	  strong	  sense	  of	  GI	  as	  a	  necessary	  pedagogical	  support	  and	  building	  block	  towards	  work	  in	  GII.	  This	  is	  reflected	  in	  the	  structure	  of	  chapter	  14	  of	  CM	  and	  in	  the	  placement	  of	  a	  chapter	  based	  largely	  in	  GI	  before	  a	  chapter	  based	  largely	  in	  GII	  in	  OTM.	  	  In	  addition	  to	  GI’s	  role	  as	  a	  pedagogical	  tool,	  there	  was	  also	  discussion	  about	  the	  importance	  of	  investigation	  and	  conjecturing:	  




idea	  put	  forward	  in	  the	  comments	  by	  these	  interviewees	  are	  that	  investigation	  is	  not	  just	  a	  pedagogical	  support	  for	  work	  in	  GII,	  but	  an	  important	  part	  of	  mathematical	  work:	  




example,	  the	  activity	  shown	  in	  textbook	  extract	  57	  on	  p278	  in	  which	  learners	  investigate	  what	  quadrilaterals	  are	  formed	  by	  joining	  the	  midpoints	  of	  the	  sides	  of	  other	  quadrilaterals.	  Although	  there	  is	  clear	  focus	  here	  on	  the	  practice	  of	  investigation,	  e.g.	  learners	  are	  specifically	  directed	  to	  think	  about	  what	  might	  happen	  if	  the	  originating	  quadrilateral	  was	  made	  more	  specialized,	  there	  are	  also	  strong	  parallels	  between	  this	  kind	  of	  work	  and	  the	  work	  of	  Godfrey	  and	  Siddons	  discussed	  by	  Fujita	  and	  Jones	  (Fujita	  &	  Jones,	  2002a,	  2003b).	  Fujita	  and	  Jones	  discuss	  geometric	  textbooks	  written	  by	  Godfrey	  and	  Siddons	  in	  the	  first	  half	  of	  the	  20th	  century	  in	  which	  	  carefully	  designed	  experimental	  tasks	  were	  aimed	  at	  helping	  learners	  to	  develop	  what	  Godfrey	  termed	  the	  geometrical	  eye.	  This	  he	  defined	  as	  “the	  power	  of	  seeing	  geometrical	  properties	  detach	  themselves	  from	  a	  figure”	  (Godfrey,	  1910	  as	  quoted	  in	  (Fujita	  &	  Jones,	  2003b,	  p47).	  Fujita	  and	  Jones	  argue	  that	  the	  design	  of	  the	  experimental	  tasks	  in	  Godfrey	  and	  Siddons’s	  textbooks	  focus	  learners’	  attention	  on	  particular	  features	  of	  a	  drawing	  and	  thus	  help	  build	  their	  geometric	  intuition.	  They	  further	  state	  “Thus	  the	  place	  of	  these	  tasks	  in	  the	  teaching	  of	  geometry	  by	  Godfrey	  and	  Siddons	  is	  very	  important,	  not	  only	  for	  the	  sake	  of	  discovery,	  but	  also	  for	  the	  developing	  of	  the	  geometrical	  eye	  of	  students”	  (Fujita	  &	  Jones,	  2003b,	  p56).	  The	  type	  of	  tasks	  provided	  in	  the	  chapter	  on	  inductive	  reasoning	  in	  OTM	  share	  similarities	  with	  the	  experimental	  tasks	  discussed	  by	  Fujita	  and	  Jones.	  However	  Fujita	  and	  Jones	  go	  on	  to	  emphasise	  the	  importance	  of	  linking	  these	  experimental	  tasks	  to	  deductive	  reasoning	  and	  they	  discuss	  how	  the	  tasks	  are	  designed	  so	  that	  they	  lead	  the	  learners	  towards	  requiring	  a	  proof	  and	  having	  the	  necessary	  geometric	  insight	  for	  the	  proof.	  The	  author	  of	  OTM	  expresses	  a	  similar	  idea:	  




However	  the	  structure	  of	  OTM	  militates	  against	  a	  strong	  link	  being	  established	  between	  the	  tasks	  in	  GI	  and	  those	  in	  GII.	  Firstly	  the	  separation	  of	  chapters	  into	  one	  on	  inductive	  reasoning	  and	  one	  on	  deductive	  reasoning	  means	  that	  there	  is	  not	  an	  immediate	  flow	  from	  an	  investigation	  into	  a	  proof.	  Secondly	  the	  focus	  in	  the	  chapter	  on	  deductive	  reasoning	  is	  on	  showing	  learners	  how	  to	  build	  a	  small	  axiomatic	  system	  and	  so	  the	  proofs	  that	  learners	  are	  engaged	  in	  are	  those	  that	  relate	  to	  the	  properties	  of	  parallelograms	  and	  a	  considerable	  portion	  of	  the	  work	  is	  on	  seeing	  how	  these	  proofs	  link	  to	  one	  another.	  Thus	  learners	  are	  not	  asked	  to	  consider	  how	  they	  might	  prove	  in	  GII	  some	  of	  the	  conjectures	  they	  made	  in	  GI	  (e.g.	  the	  investigation	  about	  the	  shape	  formed	  when	  joining	  the	  midpoints	  of	  the	  sides	  of	  quadrilaterals	  shown	  in	  textbook	  extract	  57	  on	  p278	  is	  not	  followed	  up	  with	  a	  proof).	  The	  chapter	  opener	  for	  chapter	  16	  on	  deductive	  reasoning	  suggests	  that	  the	  chapter	  will	  formalize	  and	  explain	  some	  of	  the	  results	  that	  have	  been	  explored	  informally	  in	  chapter	  15:	  	  




analysis	  above	  there	  is	  a	  degree	  to	  which	  GI	  and	  GII	  are	  conflated	  in	  much	  of	  this	  chapter.	  Much	  of	  the	  work	  in	  this	  chapter	  has	  the	  appearance	  of	  being	  in	  GII	  whilst	  relying	  on	  facts	  that	  have	  been	  established	  in	  GI.	  Thus	  we	  see	  the	  chapter	  prioritizing	  work	  in	  GII	  with	  little	  focus	  on	  the	  transition	  from	  the	  work	  in	  GI	  of	  previous	  grades.	  There	  is	  one	  place	  in	  the	  chapter	  where	  investigation	  in	  GI	  is	  specifically	  asked	  for:	  the	  exploration	  of	  the	  midpoint	  theorem	  shown	  in	  textbook	  extract	  39	  on	  p250.	  Here	  we	  see	  the	  movement	  from	  exploration	  in	  GI	  followed	  by	  proof	  in	  GII	  that	  was	  alluded	  to	  above.	  So	  we	  see,	  in	  contrast	  to	  OTM,	  here	  the	  focus	  on	  establishing	  the	  mid-­‐point	  theorem	  allows	  a	  process	  of	  exploration,	  conjecturing	  and	  then	  proving.	  However	  the	  fact	  that	  the	  practices	  themselves	  are	  not	  prioritized	  means	  that	  they	  are	  not	  as	  rich	  or	  clear	  as	  they	  were	  in	  OTM.	  For	  example,	  learners	  are	  told	  exactly	  what	  to	  do	  here	  and	  no	  real	  process	  of	  investigation	  is	  carried	  out.	  In	  addition	  although	  learners	  can	  use	  a	  fact	  provided	  earlier	  (that	  two	  triangles	  are	  similar	  if	  two	  sides	  of	  one	  triangle	  are	  proportional	  to	  two	  sides	  of	  the	  other	  triangle	  and	  the	  included	  angles	  are	  equal)	  to	  justify	  the	  conjecture,	  how	  this	  fact	  relates	  to	  our	  understanding	  of	  what	  similarity	  means	  is	  not	  discussed.	  In	  chapter	  14,	  the	  key	  use	  made	  of	  GI	  is	  to	  use	  investigation	  to	  establish	  a	  list	  of	  the	  properties	  of	  the	  special	  quadrilaterals	  that	  is	  used	  as	  the	  basis	  for	  the	  discussion	  of	  defining,	  exploring	  hierarchical	  versus	  partitional	  classification	  of	  quadrilaterals	  and	  creating	  an	  axiom	  system.	  This	  approach	  echoes	  what	  GCF	  had	  proposed	  to	  the	  curriculum	  committee	  as	  what	  should	  be	  done:	  




rectangle.	  But	  also	  by	  the	  way	  before	  they	  get	  to	  the	  properties	  let	  them	  investigate	  different	  variations	  of	  rectangles,	  including	  and	  particularly	  if	  you	  have	  Sketchpad,	  seeing	  that	  for	  example,	  if	  I	  have	  a	  rectangle	  I	  can	  move	  it	  until	  it	  becomes	  a	  square	  so	  that	  you	  actually	  get	  the	  classification	  at	  a	  visual	  intuitive	  level	  already	  in	  place.	  I	  know	  in	  the	  van	  Hiele	  theory	  it	  says	  it	  only	  arrives	  at	  van	  Hiele	  level	  3,	  but	  I	  actually	  think	  it	  is	  important	  to	  address	  this.	  And	  I	  think	  particularly	  with	  Sketchpad	  because	  it	  is	  dynamic	  –	  you	  can	  actually	  move,	  you	  can	  show	  with	  a	  parallelogram	  that	  you	  can	  move	  it	  into	  a	  rectangle.	  













provides	  some	  of	  the	  explanation	  as	  to	  why	  learners	  experience	  difficulty	  in	  understanding	  geometry.	  OTM	  sidesteps	  some	  of	  these	  problems	  by	  originally	  locating	  the	  practice	  of	  defining	  in	  a	  context	  with	  invented	  objects	  and	  by	  starting	  with	  an	  assumption	  that	  learners	  have	  been	  given	  a	  definition	  of	  a	  parallelogram.	  However	  the	  same	  paradoxical	  situation	  occurs.	  This	  is	  exemplified	  in	  the	  following	  statement:	  






This	  study	  has	  shown	  that	  incorporating	  multiple	  goals	  into	  the	  school	  curriculum	  places	  demands	  that	  are	  difficult	  to	  manage	  and	  can	  produce	  tensions.	  The	  imperative	  to	  include	  socially	  relevant	  contexts	  did	  not	  fit	  easily	  with	  development	  of	  the	  mathematical	  ideas	  in	  the	  geometry	  sections	  of	  the	  textbooks	  and,	  where	  an	  attempt	  was	  made	  to	  bring	  them	  together,	  either	  the	  mathematical	  work	  was	  backgrounded	  or	  the	  social	  context	  trivialized.	  The	  pedagogical	  decision	  to	  work	  via	  inductive	  reasoning	  into	  deductive	  reasoning	  created	  particular	  tensions	  in	  the	  geometry	  produced	  in	  the	  textbooks.	  This	  working	  between	  the	  GI	  and	  GII	  paradigms	  was	  managed	  differently	  in	  each	  of	  the	  textbooks	  but	  nevertheless	  produced	  mathematical	  difficulties	  in	  both.	  In	  this	  final	  chapter	  I	  reflect	  on	  the	  study	  as	  a	  whole.	  I	  begin	  by	  revisiting	  Bernstein’s	  pedagogic	  device	  and	  and	  show	  how	  this	  tool	  has	  helped	  provide	  a	  lens	  for	  looking	  at	  my	  data	  and	  I	  also	  discuss	  how	  my	  study	  has	  contributed	  to	  the	  development	  of	  this	  theoretical	  tool.	  I	  elaborate	  on	  the	  tensions	  (discussed	  above)	  that	  emerged	  from	  the	  empirical	  analysis	  and	  draw	  on	  the	  theoretical	  framework	  to	  present	  a	  deeper	  understanding	  of	  them.	  In	  particular	  I	  show	  how	  Kuzniak’s	  notion	  of	  the	  Geometric	  Working	  Space	  has	  provided	  a	  useful	  way	  of	  understanding	  the	  geometry	  that	  is	  produced	  in	  the	  textbooks.	  I	  conclude	  by	  offering	  some	  implications	  for	  both	  practice	  and	  research	  from	  my	  study.	  
8.2 The	  pedagogical	  device	  and	  GWS	  




alluded	  to	  this	  and	  pointed	  out	  that	  the	  recontextualising	  principle	  would	  not	  only	  recontexualise	  the	  scholarly	  discipline	  in	  question,	  but	  also	  what	  he	  calls	  “the	  how;	  that	  is	  the	  theory	  of	  instruction”	  (Bernstein,	  1996,	  pp.,	  p49).	  The	  empirical	  results	  of	  my	  study	  bear	  out	  the	  model	  proposed	  and	  thus	  enhance	  our	  understanding	  of	  the	  pedagogic	  device.	  My	  study	  shows	  that	  elements	  from	  different	  areas	  in	  the	  field	  of	  production	  (mathematics,	  mathematics	  education	  and	  the	  general	  regulative	  discourse)	  and	  from	  the	  field	  of	  reproduction	  interact	  in	  the	  field	  of	  recontextualisation,	  mutually	  influence	  each	  other	  and	  are	  each	  recontextualised	  into	  the	  pedagogical	  discourse	  of	  the	  curriculum	  and	  textbooks.	  
	  








recontextualised	  in	  the	  textbook,	  there	  were	  a	  number	  of	  instances	  in	  which	  what	  appeared	  realisable	  in	  the	  ORF	  could	  not	  be	  translated	  into	  the	  PRF.	  I	  will	  discuss	  each	  of	  these	  two	  points	  in	  turn.	  
8.2.1 Ideas	  from	  the	  ORF	  that	  were	  not	  realised	  in	  the	  PRF	  The	  analysis	  of	  the	  MNCS	  shows	  that	  orientation	  1	  was	  a	  strong	  focus	  in	  the	  products	  of	  the	  ORF.	  Interestingly	  it	  was	  less	  present	  in	  the	  interview	  discussions	  I	  conducted	  with	  agents	  of	  the	  ORF.	  Thus	  we	  see	  that	  although	  ideas	  about	  access	  to	  mathematics	  and	  using	  mathematics	  to	  question	  and	  challenge	  social	  and	  economic	  inequalities	  were	  clearly	  present	  in	  the	  ORF,	  they	  were	  not	  foregrounded	  by	  the	  people	  I	  interviewed.	  This	  is	  perhaps	  unsurprising	  because	  within	  the	  MNCS	  the	  analysis	  showed	  that	  orientation	  1	  was	  strongest	  in	  the	  chapters	  that	  were	  not	  mathematics-­‐specific	  and	  the	  interviews	  I	  conducted	  were	  with	  members	  of	  the	  curriculum	  committee	  who	  dealt	  specifically	  with	  mathematics.	  Thus	  orientation	  1	  remained	  largely	  at	  the	  level	  of	  rhetoric	  in	  the	  MNCS.	  Attempts	  to	  translate	  it	  into	  the	  mathematical	  heart	  of	  the	  MNCS	  and	  into	  mathematical	  activity	  in	  the	  textbooks	  were	  largely	  unsuccessful.	  The	  general	  regulative	  discourse	  present	  in	  South	  Africa	  at	  the	  time	  combined	  with	  notions	  of	  ethnomathematics	  and	  critical	  mathematics	  education	  had	  some	  impact	  on	  the	  ORF,	  but	  were	  never	  sufficiently	  integrated	  with	  the	  mathematical	  demands	  of	  the	  MNCS	  to	  have	  anything	  other	  than	  a	  superficial	  impact	  on	  the	  pedagogical	  discourse	  of	  the	  mathematics	  curriculum	  and	  the	  mathematics	  textbooks.	  In	  my	  study	  it	  appeared	  that	  the	  gaze	  of	  the	  mathematics	  curriculum	  committee	  members	  and	  authors	  that	  I	  interviewed	  was	  on	  the	  mathematics	  and	  thus	  the	  social	  and	  political	  were	  trivialised.	  Brantlinger	  (2011)	  discusses	  the	  same	  problem	  of	  bringing	  what	  he	  terms	  the	  “critical	  and	  mathematical	  components”	  (p409)	  together,	  but	  shows	  how,	  in	  his	  case,	  a	  focus	  on	  real-­‐world	  concerns	  lead	  to	  a	  compromising	  of	  the	  mathematics.	  	  








Competence	  in	  mathematical	  process	  skills	  such	  as	  investigating,	  generalizing	  and	  proving	  is	  more	  important	  than	  the	  acquisition	  of	  content	  knowledge	  for	  its	  own	  sake.	  (MNCS,	  p9)	  The	  MNCS	  emphasizes	  the	  importance	  of	  not	  presenting	  mathematics	  as	  a	  fixed	  body	  of	  facts	  but	  allowing	  learners	  to	  see	  it	  as	  developing	  and	  as	  being	  contestable	  over	  time.	  It	  thus	  re-­‐emphasizes	  the	  need	  to	  involve	  learners	  in	  the	  process	  of	  investigating	  and	  creating	  mathematics.	  	  In	  the	  MNCS	  Euclidean	  geometry	  was	  particularly	  identified	  as	  a	  place	  in	  which	  learners	  would	  get	  a	  sense	  of	  how	  mathematics	  is	  created	  and	  formalized.	  This	  included	  allowing	  for	  experimentation	  and	  conjecture,	  involving	  learners	  in	  the	  process	  of	  defining	  and	  ultimately	  in	  the	  creation	  of	  a	  local	  axiomatic	  system.	  At	  the	  level	  of	  giving	  learners	  experience	  of	  Euclidean	  geometry	  and	  proof,	  the	  idea	  was	  to	  move	  away	  from	  presenting	  learners	  with	  a	  quantity	  of	  theorems	  and	  proofs	  to	  learn	  and	  instead	  to	  take	  small	  sections	  of	  work,	  explore	  the	  shapes	  empirically	  and	  then	  work	  in	  a	  way	  similar	  to	  how	  mathematicians	  are	  perceived	  to	  work	  in	  order	  to	  create	  a	  local	  axiomatic	  system.	  	  	  Summarising	  these	  ideas	  fairly	  crudely	  indicates	  that	  from	  the	  field	  of	  production	  there	  is	  
• a	  moral	  imperative	  from	  the	  GRD	  to	  open	  access	  to	  mathematics	  to	  all	  learners	  that	  is	  recontextualised	  into	  a	  suggestion	  that	  delaying	  the	  move	  to	  abstraction	  might	  be	  necessary	  for	  this.	  
• a	  view	  of	  the	  process	  by	  which	  mathematics	  is	  constructed	  is	  recontextualised	  as	  experimentation	  followed	  by	  deduction.	  




And	  these	  were	  combined	  with	  feedback	  from	  the	  field	  of	  reproduction	  that	  the	  “definition	  –	  theorem	  –	  proof”	  presentation	  of	  mathematics	  that	  was	  the	  dominant	  mode	  in	  previous	  versions	  of	  the	  curriculum	  and	  textbooks	  was	  not	  accessible	  to	  learners	  and	  that	  a	  process	  that	  allowed	  learners	  to	  be	  more	  active	  in	  constructing	  the	  mathematics	  was	  preferable.	  At	  the	  intersection	  of	  all	  of	  these	  ideas	  is	  the	  notion	  of	  moving	  from	  inductive	  to	  deductive	  reasoning	  or	  from	  the	  concrete	  to	  the	  abstract.	  The	  fact	  that	  this	  is	  reinforced	  from	  multiple	  standpoints	  makes	  it	  a	  particularly	  strong	  notion.	  This	  is	  certainly	  evident	  in	  what	  was	  produced	  in	  the	  MNCS	  and	  textbooks.	  However	  the	  analysis	  of	  the	  textbooks	  indicates	  that	  these	  ideas	  create	  tensions	  in	  the	  geometry	  presented	  in	  the	  textbooks.	  I	  argue	  that	  in	  the	  conflation	  of	  disparate	  influences	  some	  of	  the	  nuances	  and	  understanding	  necessary	  to	  work	  with	  the	  inherent	  difficulties	  has	  been	  lost.	  The	  key	  distortion	  that	  happened	  in	  the	  conflation	  process	  is	  the	  characterization	  of	  the	  practices	  of	  mathematicians.	  For	  example,	  the	  movement	  between	  the	  concrete	  and	  the	  abstract	  is	  very	  different	  and	  serves	  different	  purposes	  for	  an	  experienced	  geometer	  or	  for	  a	  learner	  in	  school.	  Although	  there	  is	  no	  doubt	  that	  inductive	  reasoning,	  visualization	  and	  experimentation	  play	  an	  important	  role	  in	  the	  work	  of	  an	  experienced	  geometer,	  the	  experienced	  geometer	  remains	  aware	  and	  in	  control	  of	  his/her	  passage	  between	  the	  different	  paradigms	  of	  geometry.	  As	  Kuzniak	  explains:	  	  








identifies	  similar	  problems	  in	  her	  discussion	  of	  the	  reform	  movement,	  particularly	  in	  relation	  to	  work	  in	  the	  USA:	  




Achilles,	  would	  not	  even	  exist”,	  which	  reinforces	  the	  notion	  that	  despite	  the	  inherent	  appeal	  there	  is	  significant	  work	  to	  be	  done	  in	  effecting	  the	  transition.	  
8.3 Some	  implication	  for	  further	  research	  and	  for	  
practice	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Appendix	  A:	  Interview	  outlines	  	  
Interview	  with	  members	  of	  curriculum	  committee	  




useful	  for	  material	  developers	  and	  teachers?	  what	  other	  support	  did	  you	  envisage	  material	  developers	  and	  teachers	  needing/using	  in	  interpreting	  curriculum.	  Clear	  van	  Hiele	  underpinning	  to	  Euclidean	  geom.	  section	  –	  how	  would	  material	  developers	  and	  teachers	  access	  this?	  Proof	   proof	  –	  what	  was	  envisaged?	  	  what	  discussions?	  about	  proof	  in	  transformation	  geom.,	  coord	  geom.,	  Euclidean	  geom.	  the	  rest	  of	  the	  curriculum	  (i.e.	  outside	  of	  geom.)	  	  	  
Interview	  with	  textbook	  authors	  








Interview	  with	  geometry	  consultants	  




Appendix	  B:	  Tables	  detailing	  orientation	  1	  in	  blocks	  of	  
the	  textbooks	  
In	  Appendices	  B	  –	  E	  I	  provide	  the	  categorisation	  of	  the	  blocks	  of	  the	  textbooks	  according	  to	  the	  various	  orientations.	  The	  tables	  in	  Appendix	  B	  list	  all	  blocks	  in	  the	  textbooks.	  For	  the	  sake	  of	  space	  and	  ease	  of	  reading	  in	  Appendix	  C,	  D	  and	  E	  I	  have	  present	  only	  those	  blocks	  relevant	  to	  the	  orientation	  being	  analysed.	  
Orientation	  1	  in	  CM	  




3	   70	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  3	   71	   activity	   activity	  3.6	   	   	  	  3	   72	   instructional	  narrative	   midpoint	  theorem	  and	  converse	   	   	  	  3	   72	   exercise	  set	   exercise	  3.7	   	   	  	  3	   73	   exercise	  set	   exercise	  3.8	  Check	  your	  skills	   	   	  	  3	   75	   activity	   activity	  3.9	  Apply	  your	  skills,	  Exploration	  of	  a	  fallacy	  
	   	  	  
























14	   358	   exercise	  set	   exercise	  14.12	   	   	  	  14	   359	   instructional	  narrative	   general	  discussion	   	   	  	  14	   359	   exercise	  set	   exercise	  14.13	   	   	  	  14	   360	   exercise	  set	   exercise	  14.14	   	   	  	  14	   363	   exercise	  set	   exercise	  14.15	  check	  your	  skills	   	   	  	  14	   365	   activity	   activity	  14.16	  apply	  your	  skills	   	   	  	  14	   365	   puzzle	   problem	  solving	   	   	  	  
Table	  38:	  Orientation	  1	  in	  CM	  	  
Orientation	  1	  in	  OTM	  




14	   201	   activity	   Activity	  14B:	  Building	  formulae	  for	  3-­‐dimensional	  shapes	  
	  
	  	  14	   202	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   	   	  	  14	   202	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  14	   203	   exercise	  set	   Exercise	  14.1	   	   	  	  14	   203	   activity	   Investigation	  14C:	  Changes	  in	  the	  dimensions	  of	  3-­‐dimensional	  shapes	  
	  
	  	  14	   203	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   	   	  	  14	   204	   activity	   Investigation	  14D:	  Using	  transformations	  to	  generate	  3-­‐dimensional	  objects	  
	  
	  	  14	   205	   activity	   Investigation	  14E:	  3-­‐dimensional	  objects	  and	  graphs	  
	  
	  	  14	   206	   project	   Conic	  sections	   3	   Brief	  discussion	  of	  conic	  sections	  in	  Greek	  mathematics	  14	   208	   learning	  reflection	   tracking	  my	  progress	   	   	  	  15	   209	   chapter	  opener	   Using	  inductive	  reasoning	  to	  study	  shape	  






15	   210	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  15	   211	   activity	   Investigation	  15A:	  Different	  ways	  to	  study	  quadrilaterals	  ctd	  
	  
	  	  15	   211	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   	   	  	  15	   212	   orienting	  narrative	   	  	   	   	  	  15	   212	   activity	   investigation	  15B:	  Using	  reflections	  to	  generate	  quadrilaterals	  
	  
	  	  15	   212	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   	   	  	  15	   212	   exercise	  set	   Exercise	  15.1	   	   	  	  15	   213	   orienting	  narrative	   The	  bigger	  picture	   	   	  	  15	   213	   activity	   Investigation	  15C:	  Using	  rotations	  to	  generate	  quadrilaterals	  
	  
	  	  15	   214	   activity	   Investigation	  15D:	  Using	  co-­‐ordinates	  and	  gradient	  to	  investigate	  2-­‐dimensional	  shapes	  
	  
	  	  15	   214	   instructional	  narrative	   Investigation	  15E:	  Using	  coordinates	  and	  length	  to	  investigate	  2-­‐dimensional	  shapes	  
	  
	  	  15	   215	   activity	   Investigation	  15E:	  Using	  coordinates	  and	  length	  to	  investigate	  2-­‐dimensional	  shapes	  
	  




narrative	   Descartes	  and	  Fermat	  and	  Cartesian	  coordinate	  system	  15	   216	   exercise	  set	   exercise	  15.2	   	   	  	  15	   218	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   	   	  	  15	   218	   orienting	  narrative	   	  	   	   	  	  15	   218	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  15	   218	   activity	   Investigation	  15F:	  Investigating	  midpoint	  properties	  
	  
	  	  15	   218	   orienting	  narrative	   	  	   	   	  	  15	   218	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   	   	  	  15	   219	   activity	   Investigation	  15F:	  Investigating	  midpoint	  properties	  ctd	  
	  
	  	  15	   219	   activity	   Investigation	  15G:	  Using	  coordinates	  to	  explore	  quadrilaterals	  
	  
	  	  15	   219	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  15	   220	   orienting	  narrative	   	  	   	   	  	  15	   220	   activity	   Investigation	  15G:	  Using	  coordinates	  to	  explore	  quadrilaterals	  ctd	  
	  




15	   220	   orienting	  narrative	   	  	   	   	  	  15	   220	   activity	   investigation	  15H:	  Using	  geometric	  constructions	  to	  explore	  quadrilaterals	  
	  
	  	  15	   222	   extra	  information	  narrative	   The	  bigger	  picture	   	   	  	  15	   222	   exercise	  set	   exercise	  15.3	  (mixed)	   	   	  	  15	   223	   learning	  reflection	   tracking	  my	  progress	   	   	  	  15	   224	   project	   architecture	  in	  africa	   1	   Project	  on	  architecture	  in	  Africa	  16	   226	   chapter	  opener	   using	  deductive	  reasoning	  to	  study	  shape	  
	  
	  	  16	   227	   instructional	  narrative	   Deductive	  versus	  inductive	  reasoning	   	   	  	  16	   229	   learning	  reflection	   The	  bigger	  picture	   	   	  	  16	   229	   orienting	  narrative	   	  	   3	   discussion	  of	  Greeks	  and	  deductive	  reasoning	  16	   230	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   230	   activity	   investigation	  16A:	  Developing	  a	  logical	  deductive	  system	  
	  






16	   230	   orienting	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   230	   instructional	  narrative	   theorem	  1:	  the	  opposite	  sides	  of	  a	  parallelogram	  are	  equal	  
	  
	  	  16	   230	   activity	   theorem	  1:	  the	  opposite	  sides	  of	  a	  parallelogram	  are	  equal	  
	  
	  	  16	   231	   activity	   	  	   	   	  	  16	   231	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   232	   activity	   	  	   	   	  	  16	   232	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   232	   activity	   investigation	  16B:	  Linking	  proofs	  about	  parallelograms	  
	  
	  	  16	   233	   orienting	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   233	   exercise	  set	   exercise	  16.1	   	   	  	  16	   233	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   	   	  	  16	   233	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   233	   activity	   investigation	  16C:	  Theorems	  and	  converses	  
	  




Theorems	  and	  converses	  ctd	  16	   234	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   	   	  	  16	   234	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   234	   activity	   Investigation	  16D:	  Definitions	   	   	  	  16	   235	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   235	   activity	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	   	   	  	  16	   236	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   236	   activity	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
	  
	  	  16	   236	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   236	   activity	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
	  
	  	  16	   236	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   237	   activity	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
	  




Definitions	  in	  geometry	  ctd	  16	   237	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   237	   activity	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
	  
	  	  16	   238	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   	   	  	  16	   238	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  16	   238	   exercise	  set	   exercise	  16.2	   	   	  	  16	   239	   extra	  information	  narrative	   The	  bigger	  picture	   3	   Euclid's	  axioms	  and	  the	  development	  of	  other	  geometries	  16	   240	   learning	  reflection	   tracking	  my	  progress	   	   	  	  17	   241	   chapter	  opener	   transformations	   1	   Photo	  of	  use	  of	  printed	  packaging	  as	  wallpaper,	  reference	  to	  Greek	  mathematics	  17	   242	   activity	   	  	   1	   Pictures	  of	  patterns	  provided	  to	  help	  learners	  talk	  about	  various	  transformations	  17	   242	   orienting	  narrative	   	  	   	   	  	  17	   242	   activity	   Investigation	  17A:	  Translating	  2-­‐	  dimensional	  shapes	  
	  




17	   243	   activity	   Investigation	  17A:	  Translating	  2-­‐	  dimensional	  shapes	  ctd	  
	  
	  	  17	   243	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  17	   243	   activity	   Investigation	  17A:	  Translating	  2-­‐	  dimensional	  shapes	  ctd	  
	  
	  	  17	   243	   instructional	  narrative	   	  	   	   	  	  17	   243	   activity	   Investigation	  17A:	  Translating	  2-­‐	  dimensional	  shapes	  ctd	  
	  
	  	  17	   244	   exercise	  set	   exercise	  17.1	   	   	  	  17	   244	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   	   	  	  17	   245	   orienting	  narrative	   	  	   	   	  	  17	   245	   activity	   investigation	  17B:	  Reflecting	  2-­‐dimensional	  shapes	  
	  




17	   249	   activity	   Investigation	  17C:	  Exploring	  the	  properties	  of	  rigid	  transformations	  
	  
	  	  17	   250	   learning	  reflection	   tracking	  my	  progress	   	   	  	  




Appendix	  C:	  Tables	  detailing	  orientation	  2	  in	  blocks	  of	  
the	  textbooks	  
In	  the	  category	  of	  context	  column,	  S	  =	  social	  issues,	  P	  =	  physical	  world,	  F	  =	  financial,	  E	  =	  everyday	  
Orientation	  2	  in	  CM	  
ch	   start	  page	   type	   title	   description	   modelling	  (M),	  interpretation	  (I)	  or	  none	  (no)	  
need	  to	  work	  with	  maths	  
category	  of	  context	  3	   65	   exercise	  set	   exercise	  3.4	   find	  height	  of	  tower	   no	   yes	   P	  4	   80	   Worked	  example	   	  	   Length	  of	  river	   no	   yes	   P	  4	   81	   Instructional	  narrative	   	  	   length	  of	  river	   I	   no	   P	  4	   83	   activity	   activity	  4.3	   centre	  of	  classroom	   no	   yes	   E	  4	   84	   exercise	  set	   exercise	  4.4	   HIV	  logo	  in	  chairs	   no	   no	   S,	  E	  4	   85	   activity	   activity	  4.5	   match	  graph	  to	  context	  described	  
no	   yes	   P,	  E	  
4	   87	   worked	  example	   	  	   rate	  of	  readings	  in	  wpm	  
no	   yes	   E	  
4	   89	   exercise	  set	   exercise	  4.7	   create	  linear	  eq	  from	  situation	  




4	   90	   activity	   activity	  4.8	   perim	  and	  area	  of	  rectangles	  out	  of	  string	  
no	   yes	   P	  
4	   94	   instructional	  narrative	   general	  discussion	   discussion	  about	  modelling	  with	  linear	  eq	  
M	   n/a	   n/a	  
4	   94	   activity	   activity	  4.9	   depreciation	  with	  straight	  line	  
I	   yes	   F	  
4	   95	   exercise	  set	   exercise	  4.11	   various	  modelling	  with	  linear	  eq	  
M	   yes	   E	  
4	   97	   activity	   apply	  your	  skills	  activity	  4.13	  
linear	  eq	  as	  model	  for	  winning	  time	  -­‐	  interpret	  
I	   yes	   E	  
6	   134	   instructional	  narrative	   	  	   explains	  Russian	  nested	  dolls	  
n/a	   n/a	   E	  
6	   134	   activity	   activity	  6.1	   dimensions	  of	  the	  dolls	  and	  their	  ratio	  
M	   yes	   E	  
6	   135	   extra	  info	  narrative	   did	  you	  know?	   about	  Russian	  dolls	   n/a	   n/a	   E	  6	   136	   instructional	  narrative	   general	  discussion	   definition	  of	  ratio	  of	  heights	  
no	   yes	   E	  




area	  as	  rect	  6	   137	   exercise	  set	   exercise	  6.3	   more	  Russian	  dolls	  -­‐	  approx	  area	  as	  rect	  
no	   yes	   E	  
6	   139	   exercise	  set	   exercise	  6.5	   enlarging	  a	  photo	   no	   yes	   E	  6	   141	   activity	   activity	  6.7	   Find	  and	  explore	  scale	  factors	  
no	   yes	   E	  
6	   143	   exercise	  set	   exercise	  6.8	   Russian	  doll	   no	   yes	   E	  6	   147	   exercise	  set	   exercise	  6.9	   box	  in	  room	   no	   yes	   E	  6	   148	   exercise	  set	   exercise	  6.10	   cool-­‐drink	  can	   no	   yes	   E	  6	   149	   exercise	  set	   exercise	  6.11	  check	  your	  skills	  
Russian	  dolls	   no	   yes	   E	  
6	   150	   activity	   apply	  your	  skills	   potjies	  and	  other	  objs	   M	   yes	   E	  9	   191	   activity	   activity	  9.1	   cards	  and	  transformation	  geom	  
no	   yes	   E	  
9	   195	   exercise	  set	   exercise	  9.3	   cards	  and	  transformation	  geom	  
no	   yes	   E	  
9	   197	   activity	   activity	  9.4	   cards	  and	  transformation	  geom	  
no	   yes	   E	  




n	  geom	  9	   212	   activity	   activity	  9.10	  check	  your	  skills	  
gourd	  patterns	   no	   yes	   S	  
9	   213	   activity	   activity	  9.11	  apply	  your	  skills	  
design	  a	  pack	  of	  cards	   no	   yes	   E	  
9	   213	   puzzle	   problem	  solving	   calabash	   no	   yes	   S	  14	   335	   Chapter	  opener	   quadrilaterals	   Says	  will	  apply	  geometry	  to	  model	  
M	   n/a	   n/a	  
14	   346	   activity	   activity	  14.5	   cutting	  out	  rectangles	  from	  wood	  
M	   yes	   P	  
14	   347	   extra	  information	  narrative	  
did	  you	  know?	   rural	  house	  design	  -­‐	  making	  a	  rectangle	  
M	   yes	   P	  
14	   350	   extra	  information	  narrative	  
did	  you	  know?	   network	  of	  roads	   M	   yes	   P	  
14	   351	   activity	   activity	  14.8	   car	  jack	   M,	  I	   yes	   P	  14	   352	   extra	  information	  narrative	  
did	  you	  know?	   steam	  engines	  and	  linkages	  
no	   no	   P	  




Orientation	  2	  in	  OTM	  
ch	   start	  page	   type	   title	   description	   modelling	  (M),	  interpretation	  (I)	  or	  none	  (no)	  
need	  to	  work	  with	  maths	  
category	  of	  context	  14	   199	   activity	   Investigation	  14A:	  A	  packaging	  problem	  
pizza	  box	  –	  figure	  out	  dimension	  to	  hold	  pizza	  and	  make	  net	  
no	   yes	   P	  
14	   199	   instructional	  narrative	   	  	   calculate	  surface	  area	  of	  pizza	  box	  
no	   yes	   P	  
14	   200	   activity	   Investigation	  14A:	  A	  packaging	  problem	  ctd	  
surface	  area	   no	   yes	   P	  
14	   201	   extra	  information	  narrative	  
The	  bigger	  picture	   packaging	   no	   no	   P	  
14	   206	   project	   Conic	  sections	   mentions	  conic	  sections	  exist	  in	  world	  
no	   no	   P	  
15	   209	   chapter	  opener	   Using	  inductive	  reasoning	  to	  study	  shape	  
egyptians	  and	  babylonians	  used	  maths	  to	  solve	  everyday	  probs	  




15	   216	   extra	  information	  narrative	  
The	  bigger	  picture	   cartesian	  coord	  used	  in	  maps,	  classroom	  as	  illustration	  for	  3-­‐D	  space	  
no	   no	   P	  
15	   222	   extra	  information	  narrative	  
The	  bigger	  picture	   vectors	  for	  velocity	   no	   no	   P	  
15	   224	   project	   architecture	  in	  africa	   archi	  in	  africa	   no	   yes	   P,	  S	  17	   242	   activity	   	  	   patterns	  used	  to	  discuss	  transformation	  words	  
no	   yes	   S	  




Appendix	  D:	  Geometric	  paradigms	  in	  transformation	  
geometry	  chapters	  
Geometry	  paradigms	  in	  transformation	  geometry	  









Table	  41:	  Geometric	  paradigms	  in	  transformation	  geometry	  chapters	  in	  CM	  	  
Geometric	  paradigms	  in	  transformation	  geometry	  
chapters	  in	  OTM	  
chapter	   page	   block	  type	   Title	   paradigm	  17	   241	   chapter	  opener	   Transformations	   n/a	  17	   242	   activity	   	  	   GIp	  17	   242	   orienting	  narrative	   	  	   n/a	  	  17	   242	   activity	   Investigation	  17A:	  Translating	  2-­‐	  dimensional	  shapes	   GIc	  17	   242	   instructional	  narrative	   	  	   GIc	  17	   243	   activity	   Investigation	  17A:	  Translating	  2-­‐	  dimensional	  shapes	  ctd	   GIc	  




17	   243	   instructional	  narrative	   	  	   n/a	  	  17	   243	   activity	   Investigation	  17A:	  Translating	  2-­‐	  dimensional	  shapes	  ctd	   GIIc	  17	   243	   instructional	  narrative	   	  	   GIIc	  17	   243	   activity	   Investigaton	  17A:	  Translating	  2-­‐	  dimensional	  shapes	  ctd	   GIIc	  17	   244	   exercise	  set	   exercise	  17.1	   GIc	  and	  GIIc	  17	   244	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   n/a	  	  17	   245	   orienting	  narrative	   	  	   n/a	  	  17	   245	   activity	   investigation	  17B:	  Reflecting	  2-­‐dimensional	  shapes	   GIc	  to	  GIIc	  17	   246	   exercise	  set	   exercise	  17.2	   GIc	  or	  GIIc	  17	   246	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   n/a	  17	   247	   orienting	  narrative	   	  	   n/a	  17	   247	   exercise	  set	   exercise	  17.2	  ctd	   GIIc	  17	   247	   orienting	  narrative	   	  	   n/a	  17	   248	   exercise	  set	   exercise	  17.3	  (mixed)	   GIIc	  or	  GIc	  17	   249	   orienting	  narrative	   	  	   n/a	  17	   249	   activity	   Investigation	  17C:	  Exploring	  the	  properties	  of	  rigid	  transformations	  
GIc,	  GIIc,	  GIIp	  
17	   250	   learning	  reflection	   tracking	  my	  progress	   n/a	  








Appendix	  E:	  Geometric	  paradigms	  in	  the	  chapters	  on	  
properties	  of	  shapes	  
	  
Geometric	  paradigms	  in	  the	  chapters	  on	  properties	  of	  
shapes	  in	  CM	  





elements	  of	  GI	  or	  
GII	  3	   57	   chapter	  opener	   Basic	  Geometry	   n/a	   	  	  3	   58	   summary	  narrative	   Intersecting	  and	  parallel	  lines	   GII	   	  	  3	   59	   exercise	  set	   exercise	  3.1	   GII	   	  	  3	   60	   summary	  narrative	   polygons	   GII	   	  	  3	   61	   exercise	  set	   exercise	  3.2	   GI,	  GII	   	  	  3	   63	   instructional	  narrative	   counter-­‐examples	   GII	   Counterexamples	  3	   63	   exercise	  set	   exercise	  3.3	   GII	   	  	  3	   63	   orienting	  narrative	   	  	   n/a	   	  	  3	   63	   summary	  narrative	   triangles	   GII	   	  	  3	   65	   exercise	  set	   exercise	  3.4	   GII	   	  	  3	   68	   instructional	  narrative	  
definitions	  for	  the	  isosceles	  triangle	  
GII	   Definition	  




3	   69	   activity	   activity	  3.5	   GII	   	  	  3	   70	   instructional	  narrative	   	  	   GII	   	  	  3	   71	   activity	   activity	  3.6	   GI	  -­‐>	  GII	   	  	  3	   72	   instructional	  narrative	  
midpoint	  theorem	  and	  converse	  
GII	   	  	  
3	   72	   exercise	  set	   exercise	  3.7	   GII	   	  	  3	   73	   exercise	  set	   exercise	  3.8	  Check	  your	  skills	   GII	   	  	  3	   75	   activity	   activity	  3.9	  Apply	  your	  skills,	  Exploration	  of	  a	  fallacy	  
GII	   	  	  




narrative	   discussion	  14	   342	   worked	  example	   	  	   GI	   	  	  14	   344	   exercise	  set	   exercise	  14.4	   GI	   	  	  14	   346	   extra	  information	  narrative	  
did	  you	  know?	   GI	   	  	  
14	   346	   activity	   activity	  14.5	   GI	   	  	  14	   347	   instructional	  narrative	   general	  discussion	   GII	   Proof	  14	   347	   extra	  information	  narrative	  
did	  you	  know?	   GI	   	  	  
14	   348	   activity	   activity	  14.6	   GII	   	  	  14	   349	   instructional	  narrative	   general	  discussion	   GII	   Proof	  14	   349	   exercise	  set	   exercise	  14.7	   GII	   	  	  14	   350	   extra	  information	  narrative	  
did	  you	  know?	   GI	   	  	  
14	   351	   orienting	  narrative	   	  	   n/a	   	  	  14	   351	   activity	   activity	  14.8	   GI	   	  	  14	   352	   extra	  information	  narrative	  
did	  you	  know?	   n/a	   	  	  




14	   354	   instructional	  narrative	   general	  discussion	   GII	   classification	  systems	  14	   355	   orienting	  narrative	   	  	   n/a	   	  	  14	   355	   activity	   activity	  14.10	   GII	   axiomatic	  systems,	  definitions	  14	   356	   instructional	  narrative	  
general	  discussion	   GII	   axiomatic	  systems,	  definitions	  14	   357	  
activity	  
activity	  14.11	   GII	   axiomatic	  systems,	  definitions	  14	   357	   instructional	  narrative	  
general	  discussion	   GII	   axiomatic	  systems,	  definitions	  14	   358	   exercise	  set	   exercise	  14.12	   GII	   	  	  14	   359	   instructional	  narrative	   general	  discussion	   GII	   	  	  14	   359	   exercise	  set	   exercise	  14.13	   GII	   	  	  14	   360	   exercise	  set	   exercise	  14.14	   GII	   	  	  14	   363	   exercise	  set	   exercise	  14.15	  check	  your	  skills	   GI,	  GII	   	  	  14	   365	   activity	   activity	  14.16	  apply	  your	  skills	   GII	   	  	  14	   365	   puzzle	   problem	  solving	   GII	   	  	  
Table	  43:	  Geometric	  paradigms	  in	  chapters	  on	  properties	  of	  shapes	  in	  CM	  	  
Geometric	  paradigms	  in	  the	  chapters	  on	  properties	  of	  









about	  GI/GII	  15	   209	   chapter	  opener	   Using	  inductive	  reasoning	  to	  study	  shape	  
n/a	   inductive	  reasoning	  
15	   210	   Activity	   Investigation	  15A:	  Different	  ways	  to	  study	  quadrilaterals	  
GI,	  GII	   arguments	  evaluated	  
15	   211	   instructional	  narrative	   	  	   n/a	   	  	  15	   211	   Activity	   Investigation	  15A:	  Different	  ways	  to	  study	  quadrilaterals	  ctd	  
GI,	  GII	   	  	  
15	   211	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   n/a	   	  	  15	   212	   orienting	  narrative	   	  	   n/a	   visualisation	  15	   212	   Activity	   investigation	  15B:	  Using	  reflections	  to	  generate	  quadrilaterals	  
GI	   	  	  




reasoning	  15	   213	   Activity	   Investigation	  15C:	  Using	  rotations	  to	  generate	  quadrilaterals	  
GI	   investigation	  
15	   214	   Activity	   Investigation	  15D:	  Using	  co-­‐ordinates	  and	  gradient	  to	  investigate	  2-­‐dimensional	  shapes	  
GI	   	  	  
15	   214	   instructional	  narrative	   Investigation	  15E:	  Using	  coordinates	  and	  length	  to	  investigate	  2-­‐dimensional	  shapes	  
GI	   	  	  
15	   215	   Activity	   Investigation	  15E:	  Using	  coordinates	  and	  length	  to	  investigate	  2-­‐dimensional	  shapes	  
GI-­‐>	  GIIc	   	  	  
15	   216	   extra	  information	  narrative	  
The	  bigger	  picture	   n/a	   	  	  




15	   218	   Activity	   Investigation	  15F:	  Investigating	  midpoint	  properties	  
GI	   	  	  
15	   218	   orienting	  narrative	   	  	   n/a	   	  	  15	   218	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   n/a	   	  	  15	   219	   Activity	   Investigation	  15F:	  Investigating	  midpoint	  properties	  ctd	  
GI	   	  	  
15	   219	   Activity	   Investigation	  15G:	  Using	  coordinates	  to	  explore	  quadrilaterals	  
GI	   	  	  
15	   219	   Instructional	  narrative	   	   GI	   Investigation	  15	   220	   orienting	  narrative	   	  	   n/a	   	  	  15	   220	   Activity	   Investigation	  15G:	  Using	  coordinates	  to	  explore	  quadrilaterals	  ctd	  
GI	   	  	  
15	   220	   extra	  information	  narrative	  
	  	   n/a	   construction	  




constructions	  to	  explore	  quadrilaterals	  15	   222	   extra	  information	  narrative	  
The	  bigger	  picture	   GI	   	  	  
15	   222	   exercise	  set	   exercise	  15.3	  (mixed)	   GI	   	  	  15	   223	   learning	  reflection	   tracking	  my	  progress	   n/a	   	  	  15	   224	   Project	   architecture	  in	  Africa	   GI	   	  	  16	   226	   chapter	  opener	   using	  deductive	  reasoning	  to	  study	  shape	  




deductive	  system	  16	   230	   instructional	  narrative	   	  	   GII	   	  	  16	   230	   Activity	   investigation	  16A:	  Developing	  a	  logical	  deductive	  system	  ctd	  
GI	   	  	  
16	   230	   orienting	  narrative	   	  	   n/a	   	  	  16	   230	   instructional	  narrative	   theorem	  1:	  the	  opposite	  sides	  of	  a	  parallelogram	  are	  equal	  
GII	   	  	  
16	   230	   Activity	   theorem	  1:	  the	  opposite	  sides	  of	  a	  parallelogram	  are	  equal	  
GII	   	  	  
16	   231	   Activity	   	  	   GII	   	  	  16	   231	   instructional	  narrative	   	  	   GII	   axiomatic	  system	  16	   232	   Activity	   	  	   GII	   	  	  16	   232	   instructional	  narrative	   	  	   GII	   axiomatic	  system	  16	   232	   Activity	   investigation	  16B:	  Linking	  proofs	  about	  parallelograms	  
GII	   axiomatic	  system	  




reflection	  16	   233	   instructional	  narrative	   	  	   GII	   Theorems	  16	   233	   Activity	   investigation	  16C:	  Theorems	  and	  converses	  
GII	   	  	  
16	   233	   instructional	  narrative	   	  	   GII	   counterexample	  16	   234	   Activity	   investigation	  16C:	  Theorems	  and	  converses	  ctd	  
GI,	  GII	   	  	  
16	   234	   learning	  reflection	   Am	  I	  on	  track?	   n/a	   	  	  16	   234	   instructional	  narrative	   	  	   ?	   Definitions	  16	   234	   Activity	   Investigation	  16D:	  Definitions	   ?	   Definitions	  16	   235	   instructional	  narrative	   	  	   GII	   Definitions	  16	   235	   Activity	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  
GI	   	  	  
16	   236	   instructional	  narrative	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
GII	   definitions	  
16	   236	   Activity	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
GII	   	  	  
16	   236	   instructional	  narrative	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  




16	   236	   Activity	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
GI	   	  	  
16	   236	   instructional	  narrative	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
GII	   definitions	  
16	   237	   Activity	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
GI	   	  	  
16	   237	   orienting	  narrative	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
n/a	   	  	  
16	   237	   instructional	  narrative	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
GII	   axiomatic	  system	  
16	   237	   Activity	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
GII	   	  	  
16	   237	   instructional	  narrative	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
GII	   	  	  
16	   237	   Activity	   Investigation	  16E:	  Definitions	  in	  geometry	  ctd	  
GI,	  GII	   	  	  




information	  narrative	   axiomatic	  systems	  16	   240	   learning	  reflection	   tracking	  my	  progress	   n/a	   	  	  
Table	  44:	  Geometric	  paradigms	  in	  chapters	  on	  properties	  of	  shapes	  OTM	  	  	  
